






Ashley South        Governance and Legitimacy in the Peace Process 
Kim Jolliffe        The Role of People’s Security in Peace Building 
David Allan  Business and Peace  in Myanmar: Thoughts on  Sector Risks, Related  to 
Peace and Social License to Operate Issues 
Ian Holliday        Thinking about Myanmar’s Citizenship Crisis 
Matthew J. Walton    Burmese Politics and the Pathology of Unity 
Khin Khin Lwin      The Displaced in Reform 
John Bray  Risk  Assessment,  International  Investment  and  Responsible  Business 
Practice in Myanmar: What Has Changed? 
Zhu Li  Politicization  of  China’s  Economic  Investment  in Myanmar:  Cause  and 
Impact 
Zhu Xianghui        Myanmar’s Oil and Gas Sector since 2011: Progress and Challenges 




Bi Shihong  Cooperation and Competition between U.S. and  Japan’s Policy  towards 
Myanmar 




Liu Xuecheng  Myanmar’s  Political  Transformation  and  New  Development  of 
China‐Myanmar Relations 
Aung Aung  China‐Myanmar  Relations  (2011‐2013):  Promoting  China’s  Image  in 
Myanmar 
Lu Guangsheng      China’s Investment in Myanmar under Its Political and Economic Reform 
Nora Schlenzig  State  Transformation  and  the  Geography  of  State  Power:  Exploring 
Cross‐border Development between China and Myanmar 
Diane Tang Lee      China’s Investments and Development Assistance in Myanmar 
Khin Maung Nyo      Challenges Facing Myanmar’s Migrant Workers 
Kerstin Duell        Exile or Return? The Diaspora’s Role in Myanmar’s Political Transition 
Mung Don        Transitional Justice in Myanmar: Assessing the Alternatives 
Jacqueline Menager    Cultural Elite: Situating Hip Hop in the Transition 
Renaud Egreteau      Soldiers as Lawmakers: In Search for a Legislative Role for the Tatmadaw 
Wooyeal Paik  Authoritarian Survival Strategies  in Comparative Perspective: Myanmar, 
China and North Korea 
Joakim Kreutz       Myanmar’s Economic Potential: Peace Making or Peace Breaking? 
Andrew Selth       Obstacles to Police Reform in Myanmar/Burma 





and  government  in  Myanmar.  Previous  symposia  were  held  in  Bangkok  (2007),  Xiamen  (2008), 
Kunming  (2009),  and  Hong  Kong  (2010‐12).  For  all  seven  events,  the  Singapore  office  of  the 
Konrad‐Adenauer‐Stiftung was a collaborating partner providing welcome financial support alongside 
funding also provided by  the Faculty of Social Sciences at  the University of Hong Kong. For all  five 
events  from  Kunming  forwards,  Yunnan  University  was  a  collaborating  partner  bringing  a  full 
delegation of scholars from Mainland China to the symposium. 
At  the  2013  symposium,  forty  scholars  and  practitioners  made  fifteen‐minute  presentations  to 


















Maintaining  hegemony  and  dominance  in  Asia‐Pacific  region  is  the  key  aim  of  Obama 





the engagement under  the containment. Professor HUANG  Jin at NUS, a  former  research  fellow at 
Brookings Institution, also thinks USA’s containing action upon China  is very clear, as the U.S. made 
use  of  Taiwan  issue  before  2008,  and  now  its  interferences  China’s  Tibet  and  Xinjiang  affairs. 
Meanwhile, USA also  instigates China’s neighboring countries against China. We can’t  ignore USA’s 
destructive role in the tension in South China Sea and East China Sea. 
Due  to  the China‐US  structural  contradiction  and  the  growing  of  Chinese  strength,  the  Obama 
Administration’s  policies  towards  China  is  no  longer  to  pull  China  into  the  US‐dominated 
international system and achieve China’s peaceful evolution but to fully contain China’s rise, mainly 




has  successfully  made  China’s  aids  and  investments  in  Myanmar  serious  obstacles  for 
China‐Myanmar relations. Many evidences  indicate that some NGOs from USA were  involved  in the 
movement  against  Myitsone  dam,  and  the  strong  interests  of  USA  in  the  coordination  and 




















Thailand  and  Pakistan  also  have  long‐time  military  rule,  and  even  a  military  coup  occurred  in 
Thailand  in 2006, but  the U.S. didn’t  impose  sanctions upon Pakistan and  its military  cooperation 
with Thailand has never stopped. So some scholars are wondering why the U.S can’t lift its sanctions 




Democracy  is  the  best  political  system  for  human,  but  it’s  not  omnipotent  and  can’t  resolve  all 
complicated problems in a short time in any countries. The Philippines is an allied country of the U.S. 
in SEA, but it does not have good governance after independence, and now is reaching the verge of 




After  the Obama Administration  took office  in 2009,  it adjusted  its main objective  in Myanmar  to 
hinder  China‐Myanmar  cooperation  in  order  to  contain  China’s  rise.  Its  declaration  that  the 
development of US‐Myanmar relations is not aiming at China is unbelievable for Chinese people. 
The logical relation of the policies of Obama Administration towards Myanmar: As China did not kept 






Some Myanmar people hope USA  can pay more attention  to Myanmar.  For example, Zaw Htay, a 
Myanmar government official, published an article titled “Myanmar and Washington’s New Strategic 
Choice in Southeast Asia” in the Washington Post on November 15, 2011. The paper said that “What 
the West must realize  is that  in today’s geopolitical situation, particularly given the rise of China,  it 
needs Myanmar. Washington and others must help  facilitate Myanmar’s connection  to the outside 
world  at  this  critical  juncture.  My  president’s  suspension  of  the  Beijing‐backed  Myitsone  Dam 
signaled to the world what he stands for. If the United States neglects this opportunity, Washington 
will part ways with the new order in the Indochina region”. 




provide  about  several billions US dollars  assistance  to Afghanistan every  year with no money but 
sanction  to Myanmar,  so  they are unsatisfied with  the USA’s action and  response. Another official 
based  in  Naypyidaw  pointed  out,  for  Myanmar  foreign  relations,  India  and  China  are  the  most 
important partner. He hopes USA will not cause Myanmar any trouble. 
According  to  the  CSIS  Myanmar  Trip  Report  in  September  2012,  some  Myanmar  elites  tried  to 
balance  between  China  and  USA.  The  report  said:  “The  widespread  belief  that  the  Myanmar 
government’s concern about excessive dependence on China was a primary motivator in prompting 
military leaders to pursue reform appears to be overstated. In fact, the group’s interlocutors stressed 
China’s  role as a  traditional neighbor and encouraged  the United States  to avoid zero‐sum policies 
toward  China.  Given  China’s  long  near‐monopoly  on  political  ties,  military  sales,  and  trade  with 
Myanmar during  the decades of military  rule,  the  country’s  rapidly warming  ties with  the United 
States  are  being  greeted  with  suspicion  in  China  and  are  stoking  fears  about  imagined  U.S. 







be of great  significance  for  the modernization process of Myanmar. The U.S. also has  the  right  to 
keep good  relations with Myanmar, and China always  supports  that.  In  June 2007, China hosted a 




























means  that  for  the  first  time  all  major  non‐state  armed  groups  have  agreed  preliminary 
ceasefires with the government. 









the  Myanmar  Army  and  NSAGs  could  withdraw  from  some  non‐strategic  positions, 
perceived as threatening by communities, this would provide a boost in confidence to ethnic 
stakeholders. 
• Preliminary ceasefires need  to be consolidated, with concrete agreements  regarding  troop 
positions and behavior of armed elements (ceasefire ‘Code of Conduct’). 
• Need for ceasefire monitoring. 






• There  is  a  need  to  move  from  the  agreement  of  preliminary  ceasefires,  to  discuss 





• Need  to  ensure  participation  of  key  stakeholders,  including  conflict‐affected  communities, 
civil  society groups and political parties. This will be a  logistical challenge,  reflected  in  the 
complexity of the ‘Framework Agreement’ (ethnic peace plan) presented to the government. 
Outstanding  Issues  ‐  incursion  of  unregulated  business  activities  into  conflict‐affected  areas; 
land‐grabbing; mega‐projects 
• Most new business  activities  in  conflict‐affected  areas  are extractive  (logging, mining etc), 
and  often  connected  to  local  or  national  powerholders  (e.g.  Myanmar  Army,  NSAGs). 







• Government has committed  in principle to negotiations regarding decentralisation  in ethnic 
nationality‐populated  areas.  However,  in  the  absence  of  substantial  political  talks,  no 
progress has yet been made. 




can be  positive  for  vulnerable  populations  (e.g.  improved  access  to health  and  education 
services, provision of  ID cards) – but can also be seen as threatening by  local communities, 




• Efforts  to  expand  Myanmar  government  authority  and  service‐delivery  systems  should 
therefore be undertaken in close consultations with the non‐state armed groups and affected 
communities, and relevant civil society groups. 
• In many conflict‐affected areas,  local organisations  (working cross‐border, and  from  ‘inside’ 
Myanmar)  have  for  years  been  the  only  agencies  providing  assistance  to  conflict‐affected 
communities. Many NSAGs,  and  CBOs working  in  partnership with  them,  have  developed 
long‐established,  if chronically under‐resourced, structures  in the fields of education, health 
and local administration.   




• There  is  a  risk  that  international  and  state  agencies  entering  these  areas  can  undermine 
and/or overwhelm existing local capacities, damaging confidence in the peace process. 








• As  noted,  in  practice,  this  is  often  experienced  by  conflict‐affected  communities  as  the 
penetration  of  top‐down  state  services  and  governance  structures  into  previously 
inaccessible, conflict‐affected areas ‐ which can undermine trust in the peace process. 
• There  is  considerable  risk  that  peace  and  political  actors  will  avoid  difficult  challenges, 
preferring self‐congratulation to addressing the many difficult problems still affecting ethnic 




Negotiations could get  trapped  in  legalistic discussions  (e.g. around constitutional  reform), 
with key actors adopting ‘zero‐sum’ approaches ‐ especially in the run‐up to 2015 elections. 




in order  to demonstrate good  faith and awareness of ethnic grievances  (e.g.  in  relation  to 
language use, land rights).   
• Support  local  activities  which  help  to  address  urgent  concerns  and  needs  of  ethnic 
communities.  Concrete  and  sustainable  attempts  to  build  peace  ‘on  the  ground’  are 
particularly  important,  given  the  likelihood  that  political  negotiations  will  not  produce  a 




with  NSAGs,  civil  society  and  conflict‐affected  communities  ‐  in  order  to  build  common 
understandings of needs, and a joint agenda for addressing these. 
• Promote activities which help to build trust and confidence on the part of key stakeholders, 
testing  the  peace  process.  Seek  out  and  support  good  practice  (‘appreciative  enquiry’ 
approach) ‐ e.g. in fields of education, livelihoods. 
• Support ‘convergence’ between state and non‐state governance regimes and service delivery 
systems,  in ways which empower and build on  local practice.  Importance of demonstrating 
to  communities  (and  NSAGs,  civil  society)  that  the  peace  process  can  create  spaces  to 
support local agency. 
Key Questions 
• Will  the current  round of ceasefires see NSAGs continue  to control autonomous  ‘liberated 
zones’ (like the ceasefires of the 1990s) ‐ in which case, what will be the status of these areas, 
and how/will such issues be addressed as part of political negotiations? 
• The peace process has seen NSAGs enter a  (no doubt,  long and contested)  transformation 
from insurgent groups, towards – what? State and international actors mostly assume that, if 
a political settlement can be negotiated  that  is acceptable  to key stakeholders, NSAGs will 
disarm.  Some NSAGs may eventually  lay down  arms,  and become political parties; others 
may prefer to retain their weapons ‐ perhaps as part of a transformed Myanmar Army.   
• NSAGs  have  been  illegal  (according  to  the  Myanmar  government,  which  itself  has  been 
regarded  as  illegitimate;  also,  lack  of  recognition  for  NSAGs  under  international  states 
system). The President has promised to rescind laws criminalizing contact with NSAGs. What 
is  the  status  of NSAGs,  for  the Myanmar  government  and Army,  and  international  actors 










have  (varying  amounts  of,  often  contested)  legitimacy  among minority  communities.  The 
peace  process  has  brought  NSAGs  into  partnerships  with  government  and  international 
actors,  and  provided  opportunities  for  NSAGs  to  organize  among  previously  inaccessible 
communities  (e.g.  in  government‐controlled  areas).  Where  does  this  leave  other  ethnic 
political actors (e.g. political parties which contested the 2010 elections)?   
The Peace Process, and the ‘Anti‐politics Machine’ 
• “The  Anti‐politics  Machine:  Development,  Depoliticization  and  Bureaucratic  Power  in 
Lesotho”,  by  James  Ferguson  (1990):  ‘development’  de‐politicises  contentious  issues,  by 




• If ethnic  concerns are addressed  through political negotiations,  it might be appropriate  to 
transfer some issues from the political agenda, onto the development agenda (e.g. language 
and land rights). 



























Myanmar, where  for decades  the  state  and  competing ethnic  armed  actors have essentially been 
fighting  over  people.  However,  while  the  nature  of  conflict  in  Myanmar  appears  to  have  been 
misunderstood, a number of  ‘peace building’ projects  linked  to  the  state’s broader pseudo‐liberal 
economic state‐building project appear to be in fact threatening the endeavour for lasting peace.   
People’s War. People’s Peace? 
People  are  the primary  object  that  armed  actors  in Myanmar’s  decades‐long  conflicts  have  been 
fighting over. Therefore, at the heart of a programme  for peace, must be a peaceful consensus on 
how, and by whom, people should be governed.   









(EAGs), the majority of which claim to be  fighting  for the self‐determination and other  interests of 
their people. As a  result,  in many cases  far better services have been provided  to people by EAGs 
than  the  Government.  In  these  areas  traditional  hierarchies  based  largely  on  respect  for  elders, 
patrons, protectors and providers have  translated  into dedicated support by ethnic populations  for 
their respective EAGs.   
In  turn,  since  the  1960s  the  Tatmadaw  has  responded with  population‐centric military  strategies 
most  popularly  characterised  by  their  ‘four‐cuts  strategy’,  which  aimed  to  cut  off  all  relations 
between ethnic populations and EAGs to starve the  latter of sanctuary,  funds,  intelligence, recruits 
and  other  provisions,  and  turn  the  populations  on  them.  Beginning  as  a  multi‐faceted  popular 
support  campaign,  the  strategy has manifest most  vividly over  the decades  in mass displacement 
operations,  centering  on  the  total  decimation  of  entire  communities  and  forcible  relocation  of 
millions of people, out of EAG territories and  into Government controlled pacified areas. To varying 
degrees,  such  operations  have  come  hand‐in‐hand  with  a  wide  range  of  intimidation  methods 
including  burning  of  villages;  destruction  of  food  stores;  laying  of  landmines  in  residential  areas, 





on  armed  actors  will  take  years  and  depends  primarily  on  the  emergence  of  a  capable  and 




whereby state oppression and abuse has kept them withdrawn  ‐ or  in extreme cases, on the run  ‐ 
from  the  state,  strengthening  their  dependence  on  and  allegiance  to  EAGs.  As  a  result,  such 
populations are then persecuted further by the state, subject to population‐centric military strategies 
described above and the abuse by soldiers acting with near  impunity.  I refer not  just to those who 
have at times lost their homes and gone on the run, but to millions of people who have never had a 
real home, such as over‐60s I have interviewed that have been on the run since they were toddlers.   
3. Finally,  judging by research  I conducted  in 2012 on the  involvement of under‐18s  in Karen EAGs 
and Tatmadaw Border Guard  Forces,  for many young males passively enduring  such hardship and 
subjugation  is not an option. While Government  initiatives over the years pacified or even coopted 









Assumptions  are  often made  about what  a  ‘peace  dividend’ would  look  like  in  a  given war‐torn 
community.  Typically,  international  actors  work  alongside  or  back  the  state  to  target  key 
development  indicators,  thus  building  the  society’s  confidence  in  the  peace  building  process.  In 
Myanmar’s  case,  as well  as  the  provision  of  basic  supplies  to  IDPs,  government‐linked  and NGO 
initiatives have begun probing a number of  issues,  including demining and economic development, 
both of which remain extremely contentious issues with EAGs and associated civil society networks. 





In the case of the Government’s ceasefire with the KNU, research  I conducted  in April  ‐  June 2013 
found  that  inchoate peace projects have done  little  to outbalance  the perceived greater  insecurity 
stemming  from  the Tatmadaw’s  relentless growth and ever‐aggressive posture, and  in  some  cases 




Through  initial consultations with  locals and ground troops of the Karen National Liberation Army,  I 
have  found  that,  for  example, while  the Norway‐backed Myanmar Peace  Support  Initiative’s pilot 
projects have been well  received,  their  limited  scope  thus  far has  allowed only minor  confidence 
building among locals. The positive influence had by such projects is also in competition with that of 




all  villages  for  comprehensive  reconnaissance  operations.  Further,  even  non‐military  related 
development  projects  introduced  in  coordination  with  state  mechanisms  with  limited 
acknowledgement  of  existing  governance  structures  (particularly  schools) have been  treated with 
great skepticism, as either part of a broader Bamanisation agenda or as subversive to  local societal 












so  they  can  start  developing  for  themselves.  The  failure  of  numerous  initiatives  to  build projects 












Myanmar  is embarking on “a  triple  transition  from an authoritarian military  system  to democratic 
governance;  from  a  centrally‐directed economy  to market‐oriented  reforms;  and  from 60  years of 









of  …  reforms,  the  country  has  experienced  a  plethora  of  difficulties  and  challenges  during  the 
transition  period. Drawing  on  lessons  learned  from  the  experience  in  dealing with  the  problems 
associated with the Letpadaung Taung project, land rights, riots in Rakhine State and the breakdown 
of peace in Kachin state, the Government will continue to try to improve its management skills in the 
future.”  A  breakdown  shows  that many  of  the  factors  behind  the  problems  have  business  links: 
Lepadaung Taung (mine) – compensation issues, use of force, land loss, community rights, pollution; 
land  rights –  land grabbing, uplands,  inappropriate  laws, cadastre  issues, competing uses; Rakhine 
State  riots – general absence of  rights  for groups, continued  lack of development dividend; Kachin 
State peace/war – lack of autonomy, no resource benefit sharing, centrally decided projects. Business 
and  investment are currently more  linked to conflict than they are to peace. John Ruggie, who  led 
the  process  for  development  of  the  UN  Guiding  Principles  for  Business  and  Human  Rights, 





Various seminars and analyses come up with similar  lists of concerns about  impacts  for projects  in 






Myanmar.  Fifteen  key public  concerns brainstormed by  a mix of  government,  industry  and public 
interest  groups:  poor  consultation  processes;  no  support  for  future  livelihood;  lack  of  proactive 
engagement  by  corporate  culture;  lack  of  responsibility  to  communities  (safety,  environment); 
operating  standards  are poor  and need  raising;  cultural heritage  impacts not  considered; projects 
impact way of life; no budget for reasonable compensation; human rights – no proper enforcement; 
lack of community input (what are community needs?); loss of land – cultural and economic aspects; 
lack of  ability  for  tripartite  consultation  –  government, business  and  communities; no  continuous 





A  rapid  risk  snapshot  on  business  and  peace  related  factors  by  industry  class was  prepared.  Ten 
sectors and a total of sixty four business activity types were assessed from the perspective of effect 
on the development direction and peace processes and how risk is perceived in these sectors. Basic 
energy,  infrastructure,  agriculture  and  food production,  consumer  goods,  light  industry, education 
and  services  were  considered  to  have  lower  risk  and  be  more  likely  help  development.  Some 
examples of the 64 sub‐sectors considered are village based renewable energy, vocational training, 
healthcare, community based tourism, communications, community forestry activities. 
Extractives  sectors  and  heavy  industry  were  considered  higher  risk  and  more  likely  to  hinder 
development.  Little  work  has  been  done  in  Myanmar  on  the  differences  between  sectors  and 
industries, with “business” often tending to be considered as homogenous  from a risk perspective. 
This work  is  introductory and  ideally  it should be backed up with a  large scale perception study or 
rigorous risk practice assessment. Such work should prompt  interest  in the sectors with  lower risk. 




Recent  global  research  by  Franks  and  Davis  looked  at  50  cases  of  mining  company/community 
conflict.4  The  research  showed  that  the  main  costs  of  conflict  to  a  company  were  found  to  be 




demographic  change  issues.  The  International  Council  for  Mining  and  Metals  analyzed 
company/community  conflict  issues  resulting  in  reports of human  rights  abuse  in  the mining  and 
minerals sector with similar conclusions. 






Seminars  on  CSR,  Social  Impact  and  Business  and Human  Rights,  developed  the  following  seven 
principles for improving practice in the extractive sector in Myanmar to address foreseeable risk.5  (1) 
A  tripartite dialogue  improvement between government, business  and  the public offers  improved 
communication, understanding and many opportunities  to  facilitate  further national development. 
The seminar  focused on CSR and human  rights  issues shows a possible  route  forward  in  improved 
understanding  between  groups  on  these  issues.  (2)  Community  participation  and  consent  in  the 
processes  of  decision  making  would  overcome  many  of  the  issues  currently  resulting  from  the 
operation of extractives projects  (Free Prior and  Informed Consent or FPIC).  (3) Attention  to  land, 
livelihood,  environmental,  gender,  cultural heritage,  benefit  sharing,  safety,  community  harm  and 
community  protection  issues  are  considered  particularly  important.  (4)  The  “Protect,  Respect, 
Remedy”  Business  and  Human  Rights  Framework  offers  input  towards  improving  government, 
business  and  community  relations.  (5)  Best  Practice  Corporate  Social  Responsibility  (CSR),  and 
specifically a focus on Respect for all human rights under the Ruggie Framework, will greatly reduce 
the negative impacts. (6) Positive social license to operate will be gained by business respecting and 
following  the  various  standards  and  codes  relevant  to  various  industry  sectors.  (7)  Ongoing 






some  sectors  have  higher  risk,  there  are  many  sectors  of  business  providing  services  that 




Recommendations  for  improving of extractive and other sectors  in  line with Guiding Principles are 
available. To help peace, more work on agreement between all parties of the priority of sectors for 
development  and  sectors  to  avoid,  delay  or  take  special  precautions  for  is  recommended. 
Community  led  development  project  approaches  are  more  likely  to  have  lower  conflict.  Many 
business tools are available to help in quality projects. 
Considering business and human  rights will help show how  investment may help or hinder peace. 








of  choice,  or  citizen  led  development  with  comments  like:  “Good  standards  are  followed  by 
companies  like  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐. Yet only ##### companies come  in here. Shouldn’t we have  the  right  to 
invite the best practice companies like ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ to come in and work in Myanmar? We don’t want the 









Citizenship comprises a bundle of civic  rights and duties  that  together generate a civic persona or 
identity. In 1949, T. H. Marshall classically argued that civic rights have three main elements. The civil 
component  comprises  “the  rights  necessary  for  individual  freedom”.  The  political  component 
comprises  “the  right  to  participate  in  the  exercise  of  political  power”.  The  social  component 
comprises “the whole range from the right to a modicum of economic welfare to the right to share to 
the  full  in  the  social  heritage  and  to  live  the  life  of  a  civilised  being  according  to  the  standards 
prevailing  in  the  society”.  More  recently,  scholars  have  added  a  fourth  element  to  capture  the 
considerable  racial  and  ethnic  diversity  of many  contemporary  societies.  The  cultural  component 
comprises the right to assert and cultivate one’s cultural heritage. Today, then, while practice differs 
considerably across distinct societies,  it  is nevertheless common  to hold  that citizenship  rights are 
multifaceted,  spanning  the  civil,  political,  social  and  cultural  domains.  They  are  balanced  by  civic 
duties captured in the obligation of allegiance to a state, and any additional duties flowing from that. 
When  these many elements are pulled  together,  the  result  is  a  civic persona or  identity. One  key 
issue facing any state is the extent of uniformity or diversity to be fed into civic identity. 
In Myanmar,  there  is  currently  a  citizenship  crisis with  four main dimensions.  In  a  general  sense, 
there  is  a  broad  curtailment  of  citizenship  generated  by  provisions  in  the  2008  Constitution  and 
additional  legislation. Civil  rights are not wholly  secure, political  rights are circumscribed by direct 
military appointments  to elected assemblies at  the national and provincial  levels,  social  rights are 
often close to non‐existent, and cultural rights are highly variable. Within this context, the crisis has 
three  more  specific  aspects.  One  is  a  targeted  denial  of  citizenship  focused  on  the  Rohingya 
population  in Rakhine State and  increasingly having  implications  for other Muslim groups  in other 
parts  of  the  country.  Another  is  a  targeted  restriction  of  citizenship  affecting  all  official  national 
minorities  notably  through  limitations  on  rights  to  cultural  expression.  Still  another  is  somewhat 
different  in  nature.  This  is  a  broad  arrogation  or  appropriation  of  citizenship  undertaken  by  the 
dominant Bamar majority within the country, and shown by Matthew J. Walton to be similar in many 
core respects to white privilege in the United States and other western societies. 
When  examining Myanmar’s  citizenship  crisis,  it  is  possible  to  look  inwards  through  an  historical 
approach highlighting unique features of national history, or to look outwards through a comparative 
approach that searches  for commonalities with other national experiences. Looking  inwards  in this 
case tends to generate a  focus on  imperialism and authoritarianism. Ethnic markers were solidified 
during  the  colonial  period,  and borders were  opened  to  inward migration  of  South Asian  people 
often seen as uniquely alien. An extreme, dogmatic chauvinism was a  feature of  the authoritarian 
interlude  that opened  in  1962  and only  formally drew  to  a  close  in  2011.  From  this perspective, 
citizenship  issues appear  to be uniquely difficult  in Myanmar. By contrast,  looking outwards  in  the 
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Myanmar  case draws  attention  to  the  common macro  challenge  faced by many modern  states  in 
piloting  a  shift  from  racial  or  ethnic  hierarchy  to  democratic  citizenship.  In  this  sense,  although 
Myanmar of course has many specific and contingent features, it is by no means unique or alone in 
the  issues  it currently  faces, and can certainly  learn  from comparative experience. At a  time when 
many Asian  states  are only  just  starting  to  grapple with  issues of  intercultural dialogue,  and with 
linked questions of recognition and accommodation for minority groups, such experience tends to be 
most extensive  in developed western  states.  It  is English‐speaking  settler  states  such  as Australia, 
Canada, New Zealand and  the United  States, and European  states with highly diverse populations 





equality, multiculturalism, and  civic  integration. For  civil  rights equality,  leadership  came above all 
from  the United  States  in  the  1950s  and  1960s.  For multiculturalism, Australia  and  Canada were 




failed”,  French  President Nicolas  Sarkozy  pronounced  it  “dead”,  and  British  Prime Minister  David 
Cameron made similar remarks. However, in 2010 the Multiculturalism Policy Index reported modest 
extensions of multiculturalism in most major nations, and registered only one major backlash in the 
Netherlands.  In  the  same year,  the Migrant  Integration Policy  Index  released  similar  results. Thus, 
though  undeniably  controversial,  the  attempt  to  accommodate  diversity  and  build  safeguards  for 
minorities  that  is  core  to multiculturalism  remains  a  key  feature  of  public  policy  in many  states. 
Moreover,  while  civic  integration  has  been  promoted  as  an  alternative,  triggering  more 
assimilationist attempts  to  facilitate adaptation  to  the majority culture,  it  retains many  features  in 
common with multiculturalism. 




stretching  back  into  the mists  of  time,  and  national minorities with  a  claim  to  some  element  of 
suppressed nationhood. As Myanmar  is not a settler state,  the second of  these  three categories  is 
unlikely to be directly applicable. By contrast, the other two categories appear to have considerable 
relevance to its current circumstances. 
The  Multiculturalism  Policy  Index  tracks  eight  policies  linked  to  immigrant  minorities:  political 
affirmation;  revision of  school  curricula; media  sensitivity; dress  code and other exemptions; dual 
citizenship; funding for cultural activities; funding for  language training; affirmative action.  It tracks 







ethnic or  cultural mix.  Thus  far,  it  has made  little  attempt  to develop  a diverse national  identity. 
However, the political reforms presently taking place generate an opportunity to do that as a means 
of building democratic citizenship. 
Thinking  about ways  to  address Myanmar’s  citizenship  crisis  remains  difficult.  Zero  tolerance  for 
racism would seem to be a prerequisite, though it will need to secure visible public support from the 









a more diverse national  identity will have  to  come. At  the  same  time, however,  the  international 














at demands  for recognition  (if not  increased political autonomy)  from various marginalized groups; 
most  commonly  in  Myanmar  these  are  the  ethnic  minorities  that  have  been  seeking  political 
recognition of their disadvantaged position in Burmese society for decades. 
The common  response  from many  (mostly Burman) political  leaders  (and more  than a  few  foreign 
observers) is that expressing these types of grievances too loudly during this fragile transition could 
jeopardize the entire process by damaging national unity at a critical moment. Thus, these grievances 
should  be  deferred  until  a  point  where  the  country  is  more  politically  and  economically  stable. 
Whereas  General  Aung  San  hoped  for  “unity  in  diversity,”  I  would  argue  that  in  Myanmar  the 
discourse  has  been  more  akin  to  “unity  through  hegemony”  and  this  construction  of  unity  will 
continue to ignore and alienate non‐dominant groups in the country. 
Unity  has  been  a  consistent  theme  among  Burmese  political  figures,  from  the  colonial  period, 
through military rule, to the present period of transition. Of course, some calls for unity have been 
for  strategic  or  psychological  reasons  but  in  this  paper  I  am  interested  in  the way  the  Burmese 
Buddhist conception of unity functions an indicator of correct moral practice or orientation. I argue 
that this conception of unity is actually an anti‐democratic impulse that inhibits the incorporation of 









an  important matter,  the  discussion must  leave  out  individual  preferences.  Disunity,  then,  is  the 
result of a group of individuals committed only to their own benefit; it is a result of moral failure. 
Later in the text, he warned about the four agatis (biases). The failure of a political body to act in a 
unified way would  indicate that some or all of  its members are under the  influence of these biases 






Contemporary uses of the  idea of unity also stress  its nature as a moral concept.  In an article  in an 
underground journal circulated in Myanmar in the months prior to the 2007 “Saffron Revolution,” a 
monk connected unity to correct moral practice and control of one’s actions. “In a united people we 
can  see  that  the  conduct of  their body and mind  is honest,  their moral  conduct  is good, and  the 
strength of their mental qualities  is great.” He went on to state that, “unity needs control/restraint 
through  proper moral  conduct  and  an  even mind.” Note  the  implication  that  if  a  country  is  not 
unified it is because its people are morally deficient, unable to control their self‐centered impulses.   





The military’s narrative of how  to develop a  lasting democracy  is also  consistent with  the general 
Burmese perspective on popular political participation that  is skeptical of the ability of the average 
person  (pu htu  zin)  to participate  in politics and wary of  the  results when  it occurs. That  is, most 
citizens  do  not  yet  have  the  moral  grounding  to  move  beyond  their  own  selfish  interests  and 






reinforced  the  idea  that  only  the  military  was  morally  capable  of  rising  above  this  egotism  and 






warned of  the dangers of a  return  to  the disorder and chaos  that characterized  the parliamentary 
period  and  then  drew  on  the  four  agatis  (biases)  that U Hpo Hlaing  used  to  argue  for  collective 
decision‐making and that Aung San Suu Kyi also used to criticize military rule. “Genuine democracy 










unity.  We  have  to  show  that  we  deserve  democracy.”  This  conception  of  unity  reinforces  an 
anti‐democratic discourse  that questions  the ability of  individual  citizens  to  (ever) have  the moral 
capacity (ability to think beyond their own interests) to effectively participate in self‐governance. 
There has also been a persistent concern for the collective political action of the party system. The 
proliferation  of  political  parties  and  events  like  the  1958  split  in  the  ruling  AFPFL  was  seen  as 
evidence  of  disunity  and  of  the  moral  deterioration  of  the  government  and  the  citizens.  Seeing 
political  parties  as  evidence  of  factionalism  continued  throughout  the  period  of  military  rule, 
especially after the ill‐fated 1990 elections. A 1998 article in the New Light of Myanmar stated, “As to 
freedom of organizational activity and expression, it can be a big danger, as long as there are political 
parties  that  still  cannot  renounce  the way of  confrontation, defiance of authority and anarchy,  so 
there will  be  only  such  freedom within  the  bounds  of  rules  and  regulations.” Here,  “the way  of 






this  way,  the  unity  discourse  has  functioned  as  a  disciplining  tool,  deployed  in  order  to  win  an 
internal argument or move a group past a contentious disagreement. Multiple scholars have noted 
instances where  “moralized”  concepts  like unity have been used  to  repress dissenting or minority 
views, by  implicitly or explicitly questioning  the moral  conduct of  those who disagreed with  their 
policies.   
While  I would argue that the Burman‐dominated discourse on national unity presents the greatest 
impediment  to  national  reconciliation,  a  concern with  unity  has  stifled  difference  and  generated 






This  brief  examination  of  unity  as  a  moral  notion  also  demonstrates  the ways  in which  political 
concepts acquire additional dimensions of significance when interpreted within a Burmese Buddhist 
worldview. In this narrative, unity is an indicator of correct moral practice, of the ability of individuals 
in  a  group  to  overcome  the  natural  human  inclination  towards  self‐interest;  it  functions  as  an 
evaluative moral concept. Those who threaten unity do so because they are enslaved to selfish and 
individualistic desires and unable to see or work for the benefit of the community. Those who control 













to  participate  in  peace  talks,  but  security  sector  reform  is  at  a  stand‐still  and  demilitarisation,  a 
sensitive  issue. Equitable distribution of power across  the political spectrum,  the peace processes, 




exciting  opportunities,  there  is  unease  within  communities  affect  by  the  conflict  in  Kachin  and 
northern Shan States. What happens to ordinary people in transition? What does an elder feel about 
being  displaced?  What  are  the  real  battles  facing  youth?  Who  do  the  children  fear?  What  is  a 
mother’s burning question?  I would  like  to  take  this opportunity  to  raise  their voices and  to make 
them present to us. 
There  are  approximately  60,000  displaced  persons  in  KIO  or  non‐State  areas  and  40,000  in 
State‐controlled  areas.  These  villagers  fled  their  homes  due  to  direct  attacks  or  due  to  fear  of 
violence  resulting  from military.  Initially  the people  remained  close  to  their  villages, or hid  in  the 




These  individuals object  to being  labelled as  “displaced persons” and  “victims.” Their bitterness  is 





they  have  faced  the  loss  of  their  life’s work  and  investments;  in  the  present  they  contend  with 
deprivation  of  needs,  comforts  and  opportunities;  in  the  future  they  will  face  issues  related  to 
security, loss of land, rebuilding lives and relationships. Villages remain abandoned either voluntarily 






their  resources,  and  their  physical  and  psychosocial well‐being.  For  these  communities,  even  the 
most  insignificant  things  in  life, would  never  be  the  same.  Families  are  torn  apart:  one member 
fighting for the State army, another for a non‐State armed group or militia; decision‐making powers 
play out  in  relationships with devastating  consequences; every  family  is obligated  to provide one, 




and  9‐ply  wood,  partitioned  into  roughly  10‐by‐15‐feet  sections  all  held  together  by  wire  and 
bamboo  scaffolding.  In  some  camps  blue  tarps  are  used  instead of  zinc  sheets.  For  almost  three 
months,  I  lived  in the  land of Loss. During the past years, the communities  in camps and  in conflict 
areas have gradually  learnt  to  live with  loss: personal  items, house and  land,  livelihood, crops and 

















that  it  is more dignified to die fighting rather than starving  in peace times; the younger generation, 
fight  their own battles of drug addiction, sexual abuse,  intimidation, conscription, prostitution and 




home. Equally humiliating  to  these proud people  is  the need  to accept “hand‐outs” and  to  live  in 
often squalid and unhygienic conditions  that  lack privacy,  facilities and security,  the discrimination 
and  bullying  by  local  residents  due  to  tension  over  resources,  the  inability  to  provide  for  their 
families or  to  live up  to  traditional, expected  roles  in  the community such as organizing  important 
rituals  and  celebrations,  to  ensure  their  children’s  education opportunities,  to  seek  life‐sustaining 





Families  in  the camps commit or  face violence and abuse due  to  the over‐consumption of alcohol 
and  lack of easy access  to drugs,  inadequate and unsafe  shelter arrangements,  risky  situations,  in 
which young boys and girls are placed, domestic violence, and unwanted pregnancies. It is extremely 
difficult  for the displaced to generate any  income while  living  in the camps, with consequences on 
various aspects of people’s lives: access to appropriate medical services, education, general sense of 
security, and negatively  impacts  their  sense of  self‐reliance and psychological health. Where  there 
are casual labour opportunities too these vulnerable communities are exploited and paid low wages. 
They are pushed  into adopting risky coping strategies such as working  illegally across the border, or 
selling self, community or  family members to human traffickers. Movement  in and out of camps  is 
strictly  regulated  by  camp  committees  enforcing  curfew  hours  and  systems  to  record  individual 




raises  fears. This  awareness  is  very  strong  among  the displaced population,  further adding  to  the 
already uncertain projections of their  future, straining their capacity  for resilience and their will to 
survive.  How  do  they  cope?  Women  quite  often  express  and  voice  out  their  frustrations,  pray 
individually or in groups, share feelings with friends and neighbours. Men consider their participation 
to be a unified and collective act of defending  the national cause, often making  reference  to  their 
























potential  has  reached  feverish  levels  over  the  past  year”.7  If  one  looks  no  further  than  the  first 
sentence, it is easy to jump to the conclusion that everything has changed. However, reading further, 





Control Risks  recently  commissioned  the  Economist  Intelligence Unit  (EIU)  to  conduct  a  survey of 
International  Business  Attitudes  to  Corruption. 8   The  survey  covered  senior  legal  officers  and 
management professionals in 316 companies worldwide. It did not focus on Myanmar specifically but 
many of its findings carry lessons for the country as it presses ahead with its reform process. 
In the  first question, we asked respondents to select their two greatest concerns  from a  list of  five 
potential  areas  of  corruption  risk.  The  results  were  as  follow:  58%  of  respondents  chose  ‘risks 
associated with ensuring the smooth running of the business, e.g. demands for bribes from customs, 
police officers or tax  inspectors responsibility  for anti‐corruption’; 52% chose  ‘risks associated with 
your company’s relationship with third parties, e.g. commercial agents, consultants’; 29% chose ‘risks 



















them  to  comment on whether  the  risks were  ‘insignificant’,  ‘routine’ or  ‘major’‐ or whether  they 
amounted to a ‘deal‐breaker’ meaning that the company could not go ahead with the project under 
those circumstances. 
In  one  of  the  scenarios,  we  invited  respondents  to  consider  a  situation  where  ‘judges  deciding 
commercial  disputes  are  notoriously  corrupt’  Hardly  anyone  thought  that  the  risks  were 
‘insignificant’  and  nearly  a  fifth  of  respondents  thought  that  this  situation  amounted  to  a 
‘deal‐breaker’. Nevertheless, it was striking that more than 40% thought that the risks were ‘routine’. 
This  does  not  necessarily  mean  that  they  would  bribe  the  judges  where  necessary.  Instead, 















for minimal services as a kind of proxy bribe  to  the official? And what happens  if  the government 
changes? 
Implications for Myanmar 
The  survey  results  point  to  a  wide  range  of  approaches  to  risks  associated  with  high  levels  of 
corruption:  not  all  companies  will  regard  such  risks  as  a  deterrent  to  investment.  However,  a 








invest.  So  far,  the  answers  are  not  entirely  satisfactory,  and  this  is  one  of  the  reasons  why 
international investment has been slower than might be expected.   
Companies’ concerns are not so much to do with the letter of the law, but rather with competence of 
officials  at  every  level,  and  especially  the  judiciary.  Myanmar  has  recently  signed  the  New  York 
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. This  is a step  forward 




Partnership  risk  is a  second major  concern  that often  comes up  in Control Risks’ discussions with 
would‐be  investors.  At  a  minimum,  they  want  to  know  whether  their  prospective  joint  venture 






















Beijing,  both  sides  issued  a  joint  statement  of  building  the  comprehensive  strategic  partnership, 
through which they try to enhance bilateral cooperation.   










The  sudden  suspension  of  construction  of  Myitsone  Dam  highlights  the  political  risk  of  China’s 
investment in Myanmar. Since that time, “China’s investment in Myanmar” has entered in the most 
difficult  time, some other projects mired  in controversy and  there were no more new  investment 
projects of China since then.   
Latpadaung copper mine 






report of  the  commission manifested  that,  the project  should  continue  to  implement, however,  it 
requires  of  necessary  improvement measures.  The  problem  of  transparency  is  put  forward many 




First,  Myanmar  government  need  to  balance  the  domestic  political  interests  and  improve  the 
government  image.  During  the  transition  period,  the  most  important  thing  for  Thein  Sein 
government is to shape a new image of government and to convert the people’s conceptions of the 
new government, enhancing the public’s trust. Therefore, the voices of the common people’s (or just 
in  the  name  of  it)  has  become  the  focus  of  Thein  Sein  government  and  it  hope  to  take  the 
opportunity  to  get  the  public’s  trust.  China  is  the  biggest  investor  in  Myanmar,  so  its  large 
construction projects must attracted great attention. 
Second,  to  accelerate  the  National  Reconciliation  and  Reduce  the  Conflicts  of  Interests  in  the 
Minority Areas.   
Third,  mediate  the  conflicts  between  the  old  and  new  Interests.  China’s  investment  projects  in 
Myanmar  are  always  under  attack,  the  deep  reason  is  the  conflicts  between  the  old  and  new 
interests.   
(2) To Balance Myanmar’s Relations with Other Countries 
First, Need  to Weaken China’s  Influence. China’s  influence  in Myanmar  is growing, which deepens 
the  anxiety  of Myanmar  government  and  the  foreign  powers.  It  is  generally  believe  that  China’s 
strategic intent includes two aspects: to strengthen energy security; to open a new channel into the 
India Ocean, becoming a real sense of the “Two Ocean” country. 
Second, To Balance  International Relations and  Interests.  In  the process of balancing  international 
relations, many countries—the United States, Japan— gradually perceived the pressure from China, 
so  they  began  to  enhance  the  diplomatic  interactions with Myanmar.  Especially  after  the United 
States  implemented  the “Return to Asia‐Pacific” strategy, Myanmar has become a new hot spot of 
the  interests  game  between  China  and  the  United  States.  The  balance  strategy  of  diplomacy  in 

















positive  effect  on  the  development  of  Myanmar.  Therefore,  both  of  them  need  to  adjust  their 
mentality and promote the regional prosperity jointly on the basis of the existing good cooperation.   
The Pain of the Transition of Myanmar Government: the Cost of the Democratization 
In  the  process  of  democratization  in  Myanmar,  the  government  also  faced  severe  economic 
challenges.  Foreign  enterprises  are  cautious  about  the  investment  in  Myanmar,  hindering  the 




Thein  Sein  government  in  dealing with  complicated  international  issues  has  become  increasingly 
mature.   
Shift China’s overseas investment patterns and Its Focus on the Project of People’s Livelihood 




transition. First of all, China  is  the main  investor of Myanmar; Secondly, many Chinese  investment 
projects came  into being during  the period of military  rule, which has become a sensitive political 
problem  in  the process of democratization  in Myanmar;  Thirdly, Myanmar need  to  rebalance  the 
international  relations  and  interests,  improving  its  international  status.  The  politicized 
tendency—including Myanmar’s domestic democratization, national reconciliation, external relations 









Since  the  inauguration  of  the  new  government  in  2011,  it  has  pushed  forward  the  reform  with 




in  the  oil  and  gas  industry.  A  close  study  of  the  oil  and  gas  sector  reveals  that  the  unique 









gas are 10  trillion cubic  feet. Ministry of Energy of Myanmar  (MOE) claims  that  the country owns 
0.58  billion  barrels  of  oil  deposit  and  22.5  trillion  cubic  feet  of  gas.  From  a  global  perspective, 
Myanmar  does  not  have  particularly  notable  oil  and  gas  reserves.  It’s  ranked  fortieth  for  proved 
reserves  of  natural  gas  and  seventy‐seventh  for  proved  reserves  of  oil. However,  from  a  regional 
perspective Myanmar’s  reserves are  significant. Currently, Myanmar exports  the  largest volume of 
natural gas by pipeline and the fourth largest volume of natural gas overall in the Asia‐Pacific region. 
Myanmar’s oil and gas production areas can be divided into two types: onshore production areas and 
offshore  production  areas.  It  is  reported  that  Myanmar  has  a  daily  average  production  of  7500 
barrels of oil on shore and 65 million cubic feet of gas.   
Myanmar  exports  the  largest  volume  of natural  gas by  pipeline  and  the  fourth  largest  volume of 
natural gas overall in the Asia‐Pacific region. Myanmar’s oil and gas production areas can be divided 
into  two  types:  onshore  production  areas  and  offshore  production  areas. Myanmar’s  onshore  oil 
reserve is 0.5 billion barrels and natural gas reserve is 970 billion cubic feet. There are 14 onshore oil 












productions  of  Myanmar’s  offshore  fields  are  12  thousand  crude  oil  and  1.05  billion  cubic  feet 






Myanmar has built more  than  2000 miles onshore  natural  gas pipeline,  the diameter of which  is 
mostly 6‐20  inch. Compressed natural  gas  (CNG)  is  generally used  in  industry and daily  life.  From 







In 1998, Myanmar became a gas exporting country. Two years  later  in 2000,  it exported the  largest 
volume of natural gas by pipeline  in the Asia‐Pacific region. Currently,  it’s the fourth  largest natural 
gas  exporting  country  in  the  region.  According  to  the  British  Petroleum  Organization,  Myanmar 
became the eleventh largest country exporting natural gas by pipeline in 2006. Currently, natural gas 
is one of Myanmar’s main export products. Increasing gas exports helps Myanmar gain a rising status 
in  the  regional  oil  and  gas  exploration  area.  As  the  per  capita  use  of  natural  gas  is  growing  in 





reform  its  energy  sector,  and  to  facilitate  the  extractives  transparency. Myanmar  is  preparing  to 
implement  Extractive  Industries  Transparency  Initiatives  (EITI),  which  will  provide  a  platform  for 
conversations  though  its  multi‐stakeholder  group.  On  14  December,  President  Thein  Sein  has 
appointed U Soe Thein, Minister of the President’s Office, to  lead EITI  implementation  in Myanmar, 
and established  the EITI Leading Authority. On May 20, 2013 Minister of Energy U Than Htay and 
Special  Envoy  and  Coordinator  for  International  Energy  Affairs  Carlos  Pascual  released  a  Joint 
34 
 
Statement  on  Good  Governance  and  Transparency  in  the  Energy  Sector.  Through  the  Energy 
Governance  and  Capacity  Initiative  (EGCI),  the  United  States  intends  to  support  technical 
capacity‐building to  facilitate  long‐term sector management,  financial accountability and safety. On 
6th June, 2013, the 22th World Economic Forum on East Asia was held in Naypyidaw, a report titled 




other preferential policies. Especially after 2000,  foreign companies’  involvement  in Myanmar’s oil 
and gas exploitation increased significantly. Projects, which foreign companies involved in, are mostly 
concentrated in coastal areas. Countries investing in Myanmar include ASEAN members like Thailand, 
Singapore, Malaysia,  Indonesia and Vietnam,  as well  as non‐ASEAN  states  like China,  India,  South 
Korea, Japan, Australia, Britain, Canada, and Russia and so on. Among them, companies from China 























The conservative estimate of  its natural gas reserves  is 10 trillion cubic  feet, with about 4‐6 trillion 
cubic feet  in Shwe gas field and 5 trillion cubic feet  in the Shwe Phyu gas field.  In addition to block 






Compared with natural  gas, Myanmar  is not  so  rich  in  crude oil  reserves. Myanmar’s oil  and  gas 
production has  increased  since 1988. The production of  crude oil has  increased  from 4.83 million 
barrels  in 1988  to 7.62 million barrels  in 2007, with an  increasing  rate of 67%. At  the  same  time, 
Myanmar’s  oil  demand  is  also  growing.  The  demand  of  gasoline,  diesel  and  other  fuel  oil  has 
increased by four fold during nearly two decades. Diesel  import accounts for more than half of the 
domestic  consumption  and  the Myanmar  government has  to pay  for  the  subsidies  caused by  the 
different  prices  in  the  international  and  domestic  markets.  Thus,  Myanmar  is  still  incapable  of 
providing self‐sufficient crude oil and its import of petroleum products has been on increase. 
Deficiencies in Oil and Gas Market 
The  segmentation  and monopoly  is  serious  in Myanmar’s oil  and  gas market,  resulting  in market 
mechanism  malfunction,  business  inefficiency  and  underdevelopment  of  oil  and  gas  market. 
Moreover, there are administrative monopoly and market access restriction in Myanmar’s oil and gas 
industry.  The  state‐running  oil marketing  terminals  have  the  priority  to  gain  petroleum  products. 
During the privatization of state assets in recent three years, some fuel stations were sold to private 
enterprises,  and  since  February  2012  private  enterprises  have  been  entitled  to  importation  and 




Thanbayakan Refinery, all of  them  locates  in Yangon  region’s Thanlyin  town and Magway division. 
The  oldest one was  built  in  1954,  and  can’t  operate  at  full  capacity  due  to  the  long  period.  The 
combined  capacity  of  the  three  refineries  is  51  thousand  barrels  per  day,  which  can’t  meet  the 




project  that a  refinery plant  in Mandalay, with a capacity of 56  thousand barrels per day,  is  to be 
constructed in order to refine the annual 2 million tons crude oil downloaded from China‐Myanmar 














Myanmar  needs  develop  specific  regulations  for  energy,  and  its  legal  system  for  oil  and  gas 
exploitation needs to be  improved. Currently, foreign  investment  in Myanmar’s energy  industry has 
to  comply  with  several  laws  and  regulations.  Although  Myanmar  has  developed  some  policies 











of  the  key  factors  re‐shaping politics  and  governance  throughout Asia. With  the  energy needs of 
China and  India  in particular rapidly  increasing, Myanmar, sandwiched between the two, has taken 
on greater  significance both as a  source and a  transit  route  for energy. With  the development of 
these  regional energy markets  there  is a pressing need  for effective environmental governance of 
transnational  energy projects  that have  the potential  to  inflict  serious  and widespread  social  and 
environmental  impacts.  Until  recently  most  forms  of  state‐led  governance  in  Myanmar  were 
authoritarian  and  haphazard.  With  the  political  reforms  currently  underway,  however,  the  new 
government  is  attempting  to  establish  more  democratic,  rigorous  and  transparent  forms  of 
governance.  Non‐state  actors,  and  particularly  environmental  activists,  can  make  an  important 
contribution to this transition. Historically, most activism has been transnational  in nature, as  it has 




activism,  particularly  in  relation  to  campaigns  against  the  gas  and oil pipelines being built  across 
Myanmar to provide energy for south‐west China. 





indeterminate nature of  the zones of operation  that environmental activists  inhabited  led  them  to 
undertake  a  broad  range  of  activities. No  border‐based  environmental  groups were  simply  lobby 
groups but their activities included lobbying international actors, writing reports, undertaking covert 
field research and providing clandestine education and training in Myanmar. 
This  exodus  from  authoritarian‐ruled  Myanmar  to  engage  in  activism  in  its  borderlands  and 
neighbouring  countries  resulted  in  what  can  be  described  as  an  ‘activist  diaspora’,  which  has 
provided activist environmental governance of policies and projects  in Myanmar  (Simpson 2013a). 










deriving  as  it  does  from  a  largely  progressive  and  democratic  activist  community  also  avoids  the 
pitfalls that afflict some diasporic communities, such as a  lack of trans‐ethnic solidarity and gender 
awareness (Anthias 1998). Despite friction existing between some ethnic communities of Myanmar, 
which  may  be  replicated  in  exile,  this  friction  is  largely  absent  in  the  environmental  activist 
communities  examined  here  who  have  made  significant  attempts  to  develop  multi‐ethnic 
collaboration  for both  strategic and  ideological  reasons. An additional stimulus  to cooperation has 
been the geographic reach of both the Shwe Gas Pipeline and the Salween Dams, which cross several 
ethnic states and regions, precipitating a high level of cross‐ethnic cooperation in the development of 
the  campaigns.  This  unprecedented  collaboration  is  the  first  defining  characteristic  of  an  activist 
diaspora. 
The second characteristic of an activist diaspora  is that  it actively establishes  linkages and provides 
specialist  knowledge  and  otherwise  unavailable  expertise  to  broader  campaign  networks  or 
coalitions  in foreign or ‘outsider’ communities, which contrasts with the often  isolationist approach 
of other members of diasporic communities. The importance of exiled activists to the outside groups 
lies  in  their specific  linguistic and cultural knowledge  together with a  local political understanding, 
often  sharpened by  intense personal experiences, which outsiders,  in  this  case  from  the North or 
Thailand,  are unlikely  ever  to  acquire  or  fully  comprehend.  This  ‘insider’  knowledge of Myanmar 
exiles allows them to undertake covert research back  in Myanmar proper that would otherwise be 
unachievable  and  to  provide  the  expertise  to outside  or  transnational  civil  society  groups  that  is 
inaccessible to other activists.  In this way the activist diaspora can publicise and highlight  issues of 
particular concern to their communities, drawing the attention of outsiders to their campaigns.   
The  third  aspect  of  an  activist  diaspora  is  that  contributing  expertise  to  broader  campaigns  and 
engaging with activists outside  its community plays an  important  role  in bolstering  the confidence 
and  skills,  including  English  language  proficiency,  of  exiles  who  may  otherwise  feel  isolated  in  a 
foreign  country. The delicate balance of emotions  that exists  in exile  communities between  ‘hope 
[and] resistance’ on the one hand and ‘helplessness, suffering and apathy’ on the other suggests that 
those who establish strong links both to their own diasporic community and the outsider community 
are  those most  likely  to  adapt  successfully  to  their new  lives  (Mavroudi  2008:  70).  The  networks 
within  Myanmar’s  activist  diaspora  have  facilitated  linkages  and  communication  with  other 
transnational  activists,  based  predominantly  in  Thailand,  that  have  successfully  conveyed  their 
campaigns,  on  both  cross‐border  energy  projects  and  democratisation  in  Myanmar,  to  a  more 
spatially dispersed transnational audience (Simpson 2013b). 
Activism over the Shwe Gas Pipeline 





political activism  in Myanmar  took unconventional  forms  so, while  there were no domestic NGOs 
established to challenge the Shwe Project directly, concerned youth channelled their energy through 
alternative organisational  structures.  In 2004 Thu Rein, a  student at  Sittwe University  in  the  state 
capital,  set  up  the  Association  of University  Stipends  and  Social  Affairs  Rakhine,  a  student  body 
nominally established  to  represent  student  interests. As  the details of  the  Shwe Project  gradually 
emerged the Association became a focal point for related debate and discussion. As well as holding 
covert  gatherings  on  the  topic  they  contacted  exiled  organisations,  such  as  AOW  and  SGM  in 
Thailand,  to  gather  more  information.  Their  activities  were  eventually  discovered  by  military 
intelligence and  in 2009 eleven Association student members were arrested, receiving sentences of 
up  to  six  years  in prison with  three  years each  for  two  illegal  activities:  ‘contacting unlawful  [e.g. 
exiled]  associations’  and  ‘illegal  border  crossings’,  into  Thailand  or  India.9  These  young  students 
were taken to prisons in other states and regions – some as far away as Kachin State at the other end 
of  the  country  – which made  it difficult  for  old  or  poor  relatives  to  visit. Although  the  easing  of 
security  tensions  under  the  new  government meant  that  most  of  the  group  were  released  in  a 
January  2012  amnesty,  four  remained  in  jail.10  Thu  Rein  managed  to  evade  arrest  and  fled  to 
Thailand in 2010, eventually becoming the Campaign Coordinator of AOW. 
Restrictions on these domestic political activities began to  lift  in  late 2011.  In October 2011 Energy 
Minister U Than Htay confirmed in a parliamentary speech that 80 per cent of the Shwe gas was to 
be exported  to China with much of the  rest  to be used by  factories  in central Myanmar owned by 
companies that were known to be close to the military. In response to this statement and the easing 
of political  restrictions  the  local  campaign became more open and visible. One  component of  the 
campaign was the writing of letters to the provincial governments of both Rakhine and Shan states – 




by  concepts of natural  resource  rights, was  the demand  that  the gas be used  to provide 24‐hour 




appeared  bearing  the message  ‘24 Hours  of  Electricity Now. We Have  the  Right  to Use Our Gas’ 
(Mizzima 2012). 
The demand  for 24‐hour electricity  resonated with  the more  formalised ethnic political parties  in 
Rakhine State, the Rakhine Nationalities Development Party (RNDP), which participated  in the 2010 
elections  and had parliamentarians  in  the national parliament,  and  the ALD, which boycotted  the 
2010  elections  but  agreed  to  register  as  a  party  in  late  2011  along with  the NLD.12  Both  parties 
                                                        
9    Thu Rein, interview with author, Chiang Mai, Thailand, 11 February 2012. 
10    Phyo Phyo (pseudonym), interview with author, Yangon, Myanmar, 18 February 2012.   
11    Patrick (pseudonym), interview with author, Chiang Mai, Thailand, 13 February 2012. 




benefits  from  the pipeline projects, with  the Secretary of  the RNDP, Oo Hla Saw, noting  that  they 
were much  less  socially  and environmentally damaging  than  the Myitsone Dam  in Kachin  State.13 









politicisation of the gas  in  favour of Rakhine State, with activists arguing  for  it all to be kept  in the 
state rather than being sold to China in international energy markets.   
Conclusion 
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secretary’s house for over two decades were removed. Aye Tha Aung, interview with author (translated from Arakanese by Zaw Myat 
Lin), Yangon, Myanmar, 20 January 2012. 





































Englishman,  and  her  two  sons  are  English.  But  Aung  San  Suu  Kyi15  has  expressed  her  aspiration 
several  times  that  she want  to  race  for Myanmar’s president  in 2015.  If  she wants  to  realize her 
presidential dream, she must mobilize enough support to amend the 2008 constitution. 
According the present observation，AungSan Suu Kyi can get enough votes  if she was admitted to 
race  for the 2015 presidential election.  In the  long past period, Aung San suu kyi and the National 
League  for Democracy  (NLD)  that  she  led  struggled  arduously  and persistently with  the  junta  for 
Myanmar’s democracy. This wined Aung San Suu Kyi a coin of Myanmar’s democracy and common 
people’s support. They support her to race Myanmar’s next president to lead Myanmar after 2015. 







Here  it  should point  that  though NLD  support Aung San Suu Kyi’s aspiration  to be president,  they 
didn’t take the actions that they used to, such parade on the street. Instead, they take  legal actions 
to  show  their  support,  such  as  to  participate  in  the  committee  of  amending  constitution  of 










and  by  the  parliament.  From  their  interaction,  it  can  be  judged  that  the  constitution  cannot  be 
amended this year.   
Second, amending the 2008 constitution to satisfy the minority peoples’ demand   
According  the  law,  the  central  government  want  incorporate  the  local  armed  forces  of  minority 
(LAFM) into the Board Guard forces. The LAFM felt that the treatment stipulated by the law were not 
satisfactory  and  refused  the  requirement  of  central  government.  Then  the  central  government 
attacked them. 
This time the central government takes the “carrot and stick” strategy. At the same time the attack 
was  fighting,  the  central  government  also  established  two  committees‐‐‐‐Union  Peace  Making 
Committee and the Union Peace Working Committee‐‐‐ to seek end the conflicts peacefully. In 2012, 
the  central government has  signed peace agreement with  six  LAFMs. The one  that  is  still  fighting 
with  the central government  is Kachin  Independence Organization  (KIO). The  reason of  continuing 
conflicts is that the two sides cannot agree on the preconditions to cease fire. 
The  leaders of KIO point  that  the main  reason of  the present  conflicts  is  the  central  government 
betrayed the 1947 Panglong agreements. They put forward that  it should first resolve the problems 
of  status  and  rights of  the minority peoples  in  the  federalist  government  and  then negotiate  the 
peace agreement. The central government  insists  that  it should cease  fire  first and  then negotiate 
the plans of political settlement.   
It can be concludes from the interactions between the central government and LAFMs that the focal 
points  of  the  conflicts  are  the  distribution  of  the  rights.  The  KIO  want  the  high  autonomy  that 
stipulated by the 1947 Panglong agreements. Otherwise, the central government did not empower 
the autonomy the minority wanted. The sustained conflicts showed us once again that the criteria of 
fair  distribution  of  rights must  be  emphasized  in  the  political  developments  of  one  country.  The 




Seemed understanding  this,  the central government unilaterally announced  that  It will  stop attack 
and seek to negotiate the cease  fire  in  January 2013. 28 may the  two sides will hold peace  talk  in 
Magweal Hall in Myitkyina Township with the participation of representatives of China and the UN.   




The  key  to  resolve  this  problem  is  the  honesty  and measures  of  the  central  government.  That  is 










the military  junta  in March. On April 1, 2012, Myanmar opposition party,  the National League  for 
Democracy  (NLD), won  the by‐elections  and  its  leader Aung  San  Suu  Kyi was  elected Member  of 
Parliament  with  an  overwhelming  majority  of  votes.  A  series  of  changes  of  Myanmar  political 
situation brought hopes for this country’s stability and development, broadened space for Myanmar 
diplomacy and provided opportunities  for U.S. and Japan to  improve their relations with Myanmar. 





Since  the  Obama  administration  took  office,  the  government  emphasized  Southeast  Asia  as  its 
strategic priority, declaring “Return to Southeast Asia”, enhancing cooperation with ASEAN countries, 
proposing a new mechanism of “Lower Mekong Initiative” (LMI), and taking adjustment of its policy 
towards  Myanmar  into  account.  U.S.  proactive  flexible  engagement  policy  towards  Myanmar  in 
certain  sense  is  an  inevitable  result  of  the  adjustment  of U.S.  global  strategy,  even  an  inevitable 
choice  of  U.S.  “Return  to  Southeast  Asia”  strategy.  From  a  micro  view,  U.S.  proactive  flexible 
engagement  policy  towards  Myanmar  was  based  on  U.S.  reflection  on  inefficient  “sanction  and 
isolation”  policy  and  its  judgment  of Myanmar’s  internal  and  external  situation.  Since  2009, U.S. 
policy  towards Myanmar has  shifted  from  the  long‐term  “sanction  and  isolation”  to  the  two‐way 
“pragmatic engagement” which means simultaneous diplomatic engagement and sanction, and U.S. 
continuously showed  its willingness to  improve  its relation with Myanmar, then put  it  into practice. 
During Hilary’s visit to Myanmar in early December, 2011, Hilary particularly invited Myanmar to join 
LMI cooperation mechanism as a diplomatic observer. Hilary’s visit to Myanmar opened a new page 
for U.S.‐Myanmar relations, and  it was an  important part of “return to Southeast Asia” strategy.  In 
November 19th 2012, Obama, the first U.S. president who visited Myanmar, met Thein Sein and Aung 
San Suu Kyi  in Yangon, and declared that U.S. would provide $170 million financial aid to Myanmar. 











which  Japan  could  enter  into  the  Pacific.  From  the  long‐term  strategic  point  of  view,  Japan’s 
competing  dominance  over Myanmar’s  diplomacy  and  its  abundant  resources with  China  is  very 
important  to maintain  its maritime  lifeline.  In order  to maintain  its  influences  in  Southeast Asian 
especially  in  Myanmar  and  prevent  the  infiltration  of  China’s  influences,  Japanese  government 
continues to spread the “theory of Chinese threat to the south”  , therefore, Myanmar  is  increasing 
fears and concerns that China will force to the south someday. 
Japan’s policies towards Myanmar were the following: taking financial aid as a bait to impel dialogues 
between  Myanmar’s  government  and  opposition  parties  and  reconciliation  of  ethnic  minorities; 
helping  Myanmar’s  transition  towards  market  economy  system;  keeping  the  coordination  with 
European  countries  and  U.S.;  paying  continuous  attention  to  the  situation  of  human  rights  in 
Myanmar. When the people in Myanmar had enough food and clothing, they would ask the military 
junta to take reform and transfer more power to them. When  it became true, Myanmar could be a 
democratic country as  Japan had expected.  Japan always  implemented “constructive  interference” 
policy  towards  Myanmar  and  played  a  very  important  role  in  guiding  Myanmar’s  road  to 
market‐oriented economy. Japan kept a certain distance with European countries and the States, had 
the  close  ties with Myanmar  government,  and  induced Myanmar  to  keep  a  certain distance with 
China by “the carrot rather than the big stick” policy. Japan attempted to affect Myanmar’s process 
of  democratization  and  direction  of  economic  reform  by  the  means  of  economic  and  technical 
assistance, the exchange of policies and dialogues, human resource development, trade cooperation 
and direct investment and so on. 
Affected  by  the  Obama  administration’s  “Return  to  Southeast  Asia”  and  “proactive  flexible 
engagement”, Japanese government included Southeast Asia into “value‐oriented diplomacy” system, 
trying to enlarge the camp of containing China and taking frequent diplomatic offensive in Southeast 
Asia.  Japan wanted to develop  further  relations with Myanmar via the transition  from the military 
junta  to  the  elected  government,  realizing  the  promise  made  by  the  previous  Japanese  leaders, 
paying attention  to  the abundant human  resources and markets  to seek  the  joint development of 
mineral resources such as natural gas and rare earth. As  for economic cooperation with Myanmar, 
Japan played a more active role, trying to support the construction of democratization  in Myanmar 
via  the  enhanced  economic  relation  and  contain  China’s  influences  in  Myanmar  by  signing  and 
implementing the investment agreements to strengthen financial assistance for Myanmar. 




also  think  the  strategic  location of Myanmar between China and  India  is more  important  than  its 
abundant natural resources. Both U.S. and Japan realize that it is necessary to further improve their 
relations with Myanmar to balance the continuously developed bilateral relation between China and 
Myanmar. Though  it will be a  long period for U.S. to  lift  its sanctions on Myanmar completely, U.S. 
will  finally do  this  to  further enhance  its  influences  in Myanmar and even  the whole Asian‐Pacific 
region. Meanwhile,  Japan  coordinates  closely with U.S.  “return  to  Southeast Asia”  strategy when 
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improving  its  relations with Myanmar. Thus, when  considering  the development of  their  relations 
with  Myanmar,  U.S.  and  Japan  pay  great  attention  to  policy  coordination  and  close  cooperation 
between them in order to promote the political and economic reform in Myanmar. 
Japan  always  remains  close  interactions  with  U.S.  in  its  important  diplomatic  activities  because 
U.S.‐Japan  Alliance  is  the  foot  stone  of  Japan’s  diplomacy,  but  it  is  obvious  that  U.S.  can’t  fully 




For  Japan,  it  did  not  prepare  enough  for  U.S.  “return  to  Southeast  Asia”,  LMI  and  the 
rapidly‐developed U.S.‐Myanmar closer relations, and felt nervous because this situation was not the 
same as it had expected‐to contain China by strengthening U.S.‐Japan alliance. Japan’s elaboration of 
its  policy  towards  Myanmar was  a  little  inferior  to U.S.  “return  to  Southeast  Asia”  strategy,  and 
Japan‐Myanmar cooperation space was extruded by U.S. In recent years, U.S. paid more attention to 
Myanmar,  so  Japan worried  about  its  influences on Myanmar  and  enhanced  its  cooperation with 
Myanmar to ensure its leading position in this region. 
In  other words, U.S.  mighty  interference would weaken  Japan’s  influences  on Myanmar  and  the 
Southeast  Asia,  and  the  leading  position  in  Southeast  Asia  pursued  by  U.S.  and  Japan  were 
contradictory.  Both  U.S.  “proactive  flexible  engagement”  and  Japan’s  “constructive  interference” 
aimed  at  enlarging  their  influences  on Myanmar, which would  cause more  competition  between 
these two countries. In recent years, with the different strategic consideration, the strategic interests 
of U.S.  and  Japan  in  this  region were  overlapped  and  the  competition  and  cooperation  between 
these  two  countries occurred  repeatedly. Both U.S.  comeback  and  Japan’s  increased  stake  to gain 
superiority were to enhance its influences on Myanmar. U.S. and Japan would keep close cooperation 
to  improve  their  relations  with  Myanmar  and  the  competition  for  their  influences  on  Myanmar 
would  be  inevitable,  which  would  objectively  enlarge  Myanmar’s  diplomatic  space  and  improve 
Myanmar’s relations with western countries. 
In  conclusion,  Myanmar  is  very  important  for  China  in  geopolitics,  border  security  and  energy 
security  and  China  also  has  much  financial  interests  in  Myanmar.  In  recent  years,  Myanmar 
implemented  “multi‐faceted  diplomacy”  and  “the  balance  of  power”,  developing  relations  with 
neighboring  countries  such  as  China  and  India  as  well  as  improving  relations  with  the  western 
countries  including U.S. and Japan. China hopes to see a stable and prosperous Myanmar, so there 
would be a certain space for China, Japan and U.S. to cooperate diplomatically with some common 
interests  in  issues  related Myanmar. Facing U.S. and  Japan’s  recent activities, China  should  remain 
conscious  and  vigilant.  “Return  to  Southeast  Asia”  and  “proactive  flexible  engagement”  of  the 
Obama  administration  and  Japan’s  “value‐oriented diplomacy”  in  Southeast Asia  region  and  close 
economic  relation  with  Myanmar  aim  at  China  clearly,  planning  to  contain  China’s  influences  in 
strategic  aspect.  Besides,  U.S.  and  Japan  took  some  other  measures  in  politics,  diplomacy,  and 
economy,  military  and  social  culture  to  contain  China.  U.S.  and  Japan’s  improved  relations  with 


















most  important  obstacles  in  the  relations  with  this  country.  Responding  to  the  Burmese  junta’s 
repression of pro‐democracy activists, the EU governments agreed to impose even tougher sanctions 
against Rangoon. The decision extended the existing the EU ban on granting visas to more than 200 
people,  including not  just members of the government but also “those who profit  from  it.” The EU 
freeze on assets of Myanmar’s nationals was also extended to cover more people, including generals, 
ministers,  and  people  working  in  the  tourism  industry  and  in  state  enterprises.  It  suspended 
preferential trade concessions  for the country several years ago. At same time, the EU banned the 
sale of arms to Myanmar.   
In  the process  to  impose  the values diplomacy on Myanmar,  the EU has on  the one hand applied 
sanctions on Myanmar for express its dissatisfaction with the human rights situation in the country; 




At  this  period,  the  relation  between  EU  and Myanmar  even  had  a  great  effect  on  the  relations 





Since  the  elections  in Myanmar,  the  new Government  introduced  quickly  the  political  and  social 
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the  early  completion  of  its work;  third  to  strengthen  human  rights  and  the  rule  of  law  including 
through enhanced cooperation with the UN,  in particular to ensure the protection of all minorities; 
fourth  to  deal  with  inter‐communal  violence;  fifth  to  achieve  sustainable  peace  in  Myanmar  by 
addressing  long‐standing  differences  in  an  inclusive  way,  and  in  particular  calling  for  an  end  of 





people;  third  to  encourage  responsible  trade  and  investment  while  promoting  transparency  and 
environmental protection.   
In the international affairs there are also the principles to be respected: Myanmar has to be an active 




and  to  promote  closer  engagement  with  the  country  as  a  whole.  The  Council  invites  the  High 
Representative/Vice President to discuss and propose a comprehensive framework with priorities for 
the EU’s policy and support to the ongoing reforms  for the next three years to prepare election of 
2015  and  encourages  relevant  authorities  in  Member  States  and  the  EU  institutions  to  proceed 
without delay to  joint programming of development aid for Myanmar while respecting the existing 
harmonization efforts.   
The  EU  plans  to  strengthen  relations  with  Myanmar’s  parliament  by  studying  the  possibility  of 
assisting  the  reform  of  the  police  service  in  Myanmar,  in  partnership  with  all  appropriate 
stakeholders, in particular with the country’s Parliament.   
The EU  is  ready  to cooperate with Myanmar  for democratization and human  rights by  sharing  the 
recent  experience  on  political  transition  and  democratization  in  some  of  its Member  States  and 
exploring ways to promote a regular human rights dialogue with Naypyidaw.   





the  expectation  that  they  will  continue,  the  Council  has  decided  to  lift  all  sanctions  with  the 
exception of the embargo on arms which will remain in place.   
The main  factors  improving EU’s policy  change  is  the  reform of Myanmar are  following:  First,  the 
achievements of social and political reforms and carried out an opening policy to the world adopted 
by new Government of Myanmar  introduced EU  to adjust  its policy  towards Myanmar  to promote 
father reform  in this country. Secondly, the EU realize the unavailability of sanctions policy.  In  fact, 
for over 14 years EU sanctions have achieved little to nothing in terms of forcing Myanmar’s military 
dictatorship  to  open  up,  as  an  example,  Piero  Fassino,  EU  Special  Envoy  for Myanmar,  has  been 
unable for long time to get permission to visit the country since his appointment in late 2007. Third, 
for reasons of economic interests. The EU is facing many challenges, such as the European debt crisis 
and weak economic development, and  its economic power has declined. Myanmar  is an  important 
market  for EU. Some big  companies of  the EU member  countries keep an eye on potential  future 
developments in Myanmar, hoping to gain an interest in this market.   
However,  there are also  some different voices on  the adjustment of policy  towards Myanmar. For 
example  the  European  Burma  Network,  a  collective  of  advocacy  and  human  rights  groups  has 











pointed  out：”What we  lack  is  capital  and modern  technologies  ...  all  these  are  because  of  the 
economic sanctions for the last 20 years”.   
Myanmar has shown clearly that Myanmar has high expectations of EU’s aids. In 2012 the European 













the big European enterprises,  in particular  the  links with some  transnational holding companies to 
obtain more investment and assistance from EU.   
Conclusion   





It  can be expected, as  long as  the Myanmar government  continues  to  implement  the  reform and 
opening up policy,  the EU will  continue  to make a positive  response,  so  that bilateral  relations  in 












security  of  nation‐state.  The  making  of  the  “security”  discourse  in  Myanmar  is  arbitrary.  It  is 
arbitrary because it has been shaped and reshaped according to the changing power interests of the 
Myanmar elite. The  state becomes equivalent  to  the nation. Hence,  the  security of  the nation  is 
equal  the  regime  security. Brendan Howe and  Suyoun  Jang explain  this  through  the  actor‐centric 
security paradigm.16  In  this paradigm,  security  is  an essential  component of  absolute  sovereignty 
and the cornerstone of national  interest.  It places the security of the nation‐state at the centre of 
analysis.  From  this  viewpoint,  state  is  forever  preoccupied  with  the  need  to  protect  national 
sovereignty  and  territorial  integrity  from  foreign  and  domestic  enemies,  at  the  same  time  as  it 
defends  itself  from all kinds of  threats  to  its  interest. Externally, wars are unavoidable.  Internally, 









Maung  Zarni  crafts  a  useful  framework  in  exploring  the  relationship  between  human  security  in 
Myanmar and Western advocacy. He argues that there are three discourses of “security” adopted by 









discourses  have  gained  much  attention  from  Western  governments  primarily  because  of  their 
interests  involved,  the  last  has  often  been  ignored  even when  they  promoted  the  awareness  of 
human  rights  in Myanmar. Western advocacy on security  in Myanmar has heavily  focused on  the 
outside interests in the endurance of the regime and the way in which such regime has engendered 







rights  situation. Yet,  the  change was merely cosmetic. The emergence of Suu Kyi as a democratic 
icon  fighting  for democracy and  the protection of human  rights perfectly  served as  the  reference 
point  in  the new  advocacy policy of  the West. But  in  reality,  the West  invested  tremendously  in 
safeguarding  its core  interests  in the Middle East and North Africa. Strategically, the United States 
was willing to enter into wars in the Middle East so as to protect those interests, be they political or 
economic.  Meanwhile,  in  2005,  the  United  States  referred  to  Burma/Myanmar  as  “outpost  of 
tyranny”. Despite being labelled as enemy of democracy, Myanmar has never been perceived as the 
United States’ core interest. 
As  part  of  readjusting  its  position,  the  American  government  implemented  a  liberal  Western 
advocacy to protest against the appalling human security situation in Myanmar. This liberal Western 
advocacy was made possible because Myanmar was one of the places where the West felt it could 
afford to  live out  its  liberal values, as  it was pursuing  its core  interests elsewhere.  In other words, 
advocacy  of  human  security  was  allowed  to  dominate  Myanmar  policy  discussions  and  media 
coverage because other Western  interests  in Myanmar were not deemed very  important.20  In the 
words of Michael Backman, “Burma is not strategically important to the United States, so it is a ‘free 
kick’ politically to take a high‐handed approach to the issue. It makes for good headlines and helps 




herself. Sanctions were also  justified not only because of  the persistent military  rule  in Myanmar, 
but  also  the  terrible  human  security  situation.22  In  response,  the  military  regime  intensified  its 
                                                        











repressive  policy  vis‐à‐vis  its  own  people,  creating  an  even  more  devastating  human  insecurity 
situation. For a long time, Western sanctions had proven to be futile.   
The US Shift of Myanmar Policy 




pragmatic  concept—engaging  the  regime  and  encouraging  its  democratisation  with  lucrative 
investments  from  the United  States  supposedly  to  facilitate  the  economic opening  up  after  long 
years of  the  country’s  economic  hardship.23  The  engagement with  the  Thien  Sien  government  is 
now a product of the United States’ Asia Pivot in relation to Myanmar. The United States no longer 
needs  Myanmar  dissidents  and  exile  leaders  to  legitimise  the  substance  of  its  policy  toward 
Myanmar. Together with  Suu Kyi,  the Obama  administration has  reinvented Myanmar whose old 
image  as  an  outpost  of  tyranny  was  replaced  by  a  new  friendly  business  partner  image.  In 
responding to the opening up process of Myanmar, Washington has sought to create a comfort zone 
for  the  leaders  in Naypyidaw primarily  to do business  together and at  the  same  time  to veer  the 
country  away  from  the  Chinese  influence.24  Lifting  sanctions,  engaging  with  the  Myanmar  elite, 





gist  of  the  new  upgraded  Myanmar  policy  of  the  United  States  has  been  security‐commerce 
centric—being  wary  of  the  threats  from  the  old  military  elite  and  in  the  meantime  needing  to 










                                                        












location, Myanmar  plays  an  irreplaceable  role  in  bridging  separate  and  landlocked  countries  and 
regions together. Hence, regional transport connectivity in a large part hinges on Myanmar’s progress 
in this regard.   
Confronted  by  many  difficulties  such  as  limited  financial  resources  and  technology  capabilities, 
Myanmar’s  transport  infrastructure  construction  since  1988  has  been  mostly  inward‐looking.  In 
order  to  fully  utilize  Myanmar’s  comparative  advantages  and  generate  economic  benefits  for 
Myanmar  and  the  region  at  large,  it  is  necessary  to  deepen multi‐lateral  cooperation  and make 
concerted efforts to promote regional transport connectivity centered on Myanmar. 
Improvement of Transport Connectivity in Myanmar 




Great achievement has been  seen  in  road  construction  since 1988. Previously, before 1988,  there 
were only 13,635 miles of roads maintained by Public Works of the Ministry of Construction. By the 
end of 2011, Public Works has extended the road to over 24,000 miles in the entire nation. Particular 






has  been  expedited.  By  April  2011,  1,048.95 miles more  railway  had  been  added  to  the  existing 
railway system and  the  total  length of  railway has exceeded 3,000 miles. The government plans to 
further extend the railway system by a rate of building 250 miles railroads annually26.   
From Myanmar government’s point of view, in terms of importance in socio‐economic development, 
Yangon‐Mandalay  railroad  stands  first,  Mandalay‐Myitkyina  railroad  comes  second, 









Myanmar  has  also  made  great  progress  in  the  area  of  air  and  water  transportation  since  1988, 





Although  Asia  Highways,  ASEAN28  Highways  and  GMS29  Economic  Corridor  projects  have  been 
stated as government priorities, in reality, road construction is inward‐looking and little progress has 
been made  on  outbound  projects.  For  instance,  nearly  two  third  of  the Asian Highway  routes  in 
Myanmar are Class III road and nearly one third are still below Class III roads. A similar pattern could 
be observed on railway construction, with emphases having been put on domestic  front, and  little 
progress having been made  to bridge  the missing  links with neighboring  countries. Major missing 
links of TAR30  still exist in Myanmar as it was ten years ago. 
Opportunities and Challenges 
Deepening  regional  cooperation  on  transport  connectivity  will  bring  Myanmar  and  neighboring 
countries many benefits. 
1. Market Access and Economic Cooperation 





SAARC31, BIMSTEC32  are also coming along. As a result,  regional FDI33  and  technology transfer will 
increase,  together  with  more  job  opportunities.  As  export‐oriented  labor‐intensive  industries  are 
phasing out of the coastal areas of China, Myanmar could become a major production center of Asia 
considering  its  competitive  labor  costs  and  advantageous  location.  Moreover,  improvement  on 
transport connectivity will greatly promote the development of logistics and tourism in the region, 
and create more jobs in the service sector.   













Taking  reference  from  the  GMS  transportation  and  logistics  cooperation,  exorbitant  and 
unpredictable  transit  charges,  complex  cross‐border  procedures  and  poor  condition  of  transport 
infrastructures  are  usually  cited  as major  obstacles.  Problems  usually  amass  at  border  areas  and 
security problems constitute a big challenge in and around Myanmar. Lack of mechanisms for sharing 
the benefit  and  cost  fairly  among  the  stakeholders  is  also  a problem.  In  addition,  there  could be 






In  the  new  era  since  the  democratic  government  sworn  in,  Myanmar  is  returning  to  its 
long‐cherished  tradition of neutrality,  and  it  is  in Myanmar’s best  interests  to maintain  a delicate 
balance  of  powers.  It  is  critically  important  for Myanmar  to  utilize  its  geographical  advantage  to 




and  underdeveloped  Southwest  areas.  That’s  why  it  is  China  who  first  provided  platform  for 
Myanmar‐U.S. dialogue a few years ago.  It  is also  in the  interests of other neighboring countries of 
Myanmar to see its promising economic potential being full realized. 
To  improve  regional  connectivity  centered  on  Myanmar  is  of  great  importance  for  regional 
cooperation. Therefore,  it  is necessary  to establish a  regional multilateral  cooperation mechanism 
centered  on  Myanmar.  The  mechanism,  in  the  initial  stage,  should  involve  all  the  immediate 
stakeholders in the region, particularly Myanmar, India, Bangladesh, Thailand and China, and should 
follow the principle of inclusiveness, open to regional and global stakeholders in the long run.   
Some  efforts  have  been made  in  this  regard.  In May  2013,  India  and  China  jointly  proposed  the 
BCIM34  Economic  Corridor  initiative  following  a  successful  car  rally  from  Kolkata  to  Kunming  via 
Bangladesh and Myanmar in February and March 2013. Meanwhile, the U.S.A. is floating the idea of 
developing an  India‐Pacific Economic Corridor  through Bangladesh and Myanmar.  Japan  is making 
plans to construct high speed trains for Myanmar while China, in cooperation of Korea, is considering 
setting up factory for producing locomotives for the high speed train. In the future, more concerted 
                                                        
34  The BCIM Regional Cooperation Forum  involves Bangladesh, China  (Yunnan),  India  (NER and West Bengal) and Myanmar, which was 
































five  principles  of  peaceful  coexistence  as  the  code  of  conduct  for  the  state‐to‐state  relationship. 




Four‐State  Economic  Corridor  among  China,  Myanmar,  Bangladesh,  and  India.  They  are  the 
cooperative  partners  of  the  Greater  Mekong  Sub‐regional  Cooperation  and  the  four‐state  Joint 
Patrolling against organized crimes over the Mekong River, greatly contributing to the shipping safety 
on the river. China is Myanmar’s largest investor with an investment totaling $12.32 billion in 2010. In 
2011,  the bilateral  trade  volume  reached  $6.5  billion,  seeing  an  annual  increase of  46.3 percent. 
China’s  non‐financial  direct  investment  in  Myanmar  that  year  was  $460  million,  increasing  41.4 
percent over that in 2010, making China Myanmar’s second‐largest trading partner behind Thailand. 
The ASEAN‐China Free Trade Area  (CAFTA) was  realized on 1  January 2010 as over 90 per cent of 
products  classified  by  ASEAN‐6  and  China  have  been  eliminated.  The  CLMV  countries,  including 
Myanmar, will fully implement the CAFTA on 1 January 2015. 
China is happy to see Myanmar emerging from decades of the military rule and diplomatic isolation, 
shaking  off  the Western  sanctions  by  conducting  political  and  economic  reforms,  and  cultivating 
diplomatic  space  of  national  reconstruction. Under  the  new  civilian  government,  China‐Myanmar 
relations have opened a new page of  their  traditional  friendly  relationship. President U Thein Sein 
visited  China  immediately  after  assuming  the  presidency  in  May  2011.  The  joint  statement  on 







rather  be  strengthened,  not  weakened  under  the  new  situation.  Myanmar’s  Foreign  Minister  U 
Wunna Maung Lwin said that Myanmar cherished the traditional friendship with China and thanked 
China for having  long offered valuable support and assistance. He reaffirmed that “Myanmar  is  in a 
60 
 




Since  the  new  civilian  government  was  established  in  March  2011,  Myanmar’s  political 





toward  democracy,  the  democratic  election  in  2010  and  the  new  Government.  Chinese  official 
statements  and media  reports held positive  and  supportive positions on  political development  in 
Myanmar.  The  smooth  elections  provided  an  opportunity  for  the  international  community  to 
encourage the new civilian government to move in the direction of greater openness and reform and 
commit it to national reconciliation and economic development. 
President  Thein  Sein‐Aung  San  Suu  Kyi  meeting  on  19  August  2011  was  “the  first  step  toward 
national  reconciliation.” President Thein Sein announced  in 2011  that his government would allow 
exiles  to  return  home  when  their  offences  would  be  considered  leniently.  Since  then,  the  new 
government has released hundreds of prisoners, including political prisoners. Myanmar government 
has formed a National Human Rights Commission to investigate reported abuses in the country. The 
15‐member  commission  of  retired  civil  servants  will  safeguard  citizens’  fundamental  rights  as 
specified  in the 2008 constitution. The election  law and Party registration bill have been revised to 
pave the way for opposition parties to register as legal political parties, including the National League 




ceasefire agreements with 11  leading ethnic  armed groups. The  talks with  the KIA  for  a  ceasefire 
agreement  are under way with  the  support of  the  international  community. Although  there have 







Suu Kyi  is qualified  to  run  for  the presidency and How  to  share power and  interests between  the 
Federal government, the local minority authorities within the federal context, and how to deal with 
sectarian  conflicts  between  Buddhists  and  Muslims  and  other  minority  communal  groups.  The 
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two  governments  signed  the  joint  statement  on  establishing  the  Comprehensive  Strategic 
Cooperative Partnership between China and Myanmar.  In  June 2013, Chinese State Counsilor Yang 
Jiechi  visited Myanmar  and  Called  on  President U  Thein  Sein. During  his  visit,  both  governments 




security  experts,  and  policy  analysts  have  distorted  this  diplomatic  move  as  a  China’s  effort  to 
colonize Myanmar  or  encircle  other  neighbors,  or  dominate  in  the  Indian Ocean.  I would  like  to 
explain the current dynamic China‐Myanmar relations from a Chinese perspective. Although China’s 
approach  may  differ  from  others’  approaches,  its  general  goals  are  similar.  The  goals  China  has 
pursued: 
China has appointed  its capable ambassador Yang Houlan  to Myanmar and an experienced  senior 
diplomat  Wang  Yingfan  as  special  envoy  to  Asian  affairs,  first  concentrating  on  dealing  with 
developing China‐Myanmar relations. 
China has seen Myanmar as a good neighbor, a cooperative partner, and a close friend. Myanmar is 
also  seen as a  land bridge  that gives access  to  the  Indian Ocean and enables China  to bypass  the 
Malacca Straits from the geostrategic perspective. 
China  has  support  Myanmar’s  national  reconciliation  and  domestic  unity  through  constructive 
dialogue with the opposition and through negotiating peace agreements with armed ethnic groups. 
China  has  been  a  biggest  investor  and  improved  its  intra‐structure  by  the  connectivity  projects. 
Chinese  government  and  Chinese  companies  have  paid  attention  to  the  social  obligations  and 
environmental issues related to their investments. 
China  has  supported  Myanmar’s  chairmanship  of  the  ASEAN  in  2014‐2015  and  supported  this 
nation’s efforts to participate  in regional cooperation, particularly participating  in the course of the 
ASEAN  community  building.  In  developing  their  bilateral  relations,  China  has  adhered  to  the 
principles of sovereign equality, friendly consultation on an equal footing, and mutual benefits and 
win‐win cooperation. 
China has  strengthened  its  efforts  to engage with opposition parties  and  social  groups  as well  as 
consolidated  its official  government‐to‐government  relations. Chinese  government has  invited  the 
ruling USDP delegation to visit China. China has also invited the NLD delegations and leading minority 






The  whole  nation  is  shifting  to  an  agenda  of  political  and  economic  liberalization,  a  process 
remarkably initiated by positive interactions between President U Thein Sein and Daw Aung Shan Suu 
Kyi.  However,  a  number  of  challenges  is  facing  the  new  government  and  these  are  “serious, 
deep‐seated  and  long‐standing” problems. The Myanmar people expect  that  this political process 
will  be  conducive  to  political  reconciliation,  social  stability,  and  economic  development. Minority 
ethnic  groups  hope  that  peace will  be  achieved  by  negotiating  new  peace  agreements  with  the 
civilian  government.  The  2008  constitution  excluded  most  of  the  ceasefire  groups’  demands  for 









2.  Balancing  of  release  of  “political  prisoners”  and  return  of  the  internally  displaced  refugees. 
Previous  and ongoing  armed  conflicts have  forced over half‐a‐million people  to  flee  their homes, 
with 150,000 refugees and some 2 million migrant workers crossing the border to seek refuge and 
livelihood in the neighboring countries. 





We  are  happy  to  see  that  the  new  government  has  been making  active  efforts  to maintain  the 









With  the  recent  democratization  in  Myanmar,  the  society  of  Myanmar  is  heavily  influenced  by 
Western  value  systems  such  as  democracy,  human  rights,  freedom,  and  good  governance. More 
international non‐governmental organizations  (INGOs) are coming  into Myanmar to encourage civil 
society  and  to  strengthen  nascent  democratization  process.  From  that  sense,  in  the  increasingly 
active Myanmar’s civil society, you may not survive if you are not talking about human rights. 







China  supported  ex‐military  regimes  in Myanmar  neglecting  the  voice of  the people of Myanmar 
under suppression. 
People in Myanmar generally feel that China exploited Myanmar during its hard times meaning that 
China supported  the military mechanism of Myanmar  ignoring democracy, human  rights and good 
governance.  In turn, China purchased natural resources of Myanmar with cheap prices. As a result, 
Myanmar had become poorer more and more  relying on China  for everything.  In  this paper, how 
China can promote its image among Myanmar people will be discussed.   
It is important for China to understand Myanmar and to conduct strategic public relations diplomacy. 






stakeholder  in  the politics of Myanmar. However,  today’s Myanmar  is changing meaning  there are 
more  than  one  stakeholder  such  as  civil  society,  political  parties  and  the  media.  In  order  to 
implement  a  powerful  public  diplomacy  in  Myanmar,  China  should  establish  an  effective  public 
relations department at  the Embassy of China  in Yangon. Local political officers and media officers 
should be hired at the department in order to garner updated information and to keep abreast with 




Chinese  Centers  in  Myanmar  to  provide  cultural  exchange  programs  (like  Confucius  Centers).  In 
Yangon, the American Centre and British Council are very popular among the Youth  in Myanmar to 
learn  English  and Western  culture, but no people  go  to  the Embassy of China  in Yangon  to  learn 
Chinese  culture.  In  order  to  raise  the  awareness  of  Myanmar  people  on  China,  China  can  also 
advertise its achievement and values through private media in Myanmar. 
In  Chinese  project  areas,  long‐term  development  projects  for  local  people  should  be  considered. 
China can do  it  through  local NGOs or can set up a new NGO  that can  implement  the values and 
interests of China. Chinese projects  in Myanmar are also under critics  for not creating enough  job 
positions for Myanmar’s work forces meaning that China brings their own workers from China. Most 






Myanmar.  Students  in Myanmar have  little  information  about  scholarships  from China,  so people 
think that Chinese scholarships are  just for Chinese meaning that  if you do not speak Chinese, you 
will  not win  Chinese  scholarships.  In  order  to  promote  human  resource  development,  China  can 
receive more Myanmar students allocating the quota for them. 
In  the  views  of  Myanmar  people,  Myanmar  girls  are  often  persuaded  to  China  through 
human‐trafficking  and  are  forced  to  marry  to  Chinese  disabled  men  or  those  who  have  mental 
problems. People think that China does not take enough actions against those crimes so China can 
take more action on it and should also let people know how China is combating on it through private 
media.  If  Chinese  leaders  visit Myanmar,  they  should  go  and  talk  to  university  students  and  civil 
organizations. For example, Western  leaders visited Myanmar and met with civil societies. Japanese 
leaders also visited Myanmar and met with civil organizations and even  they played with  children 
meaning  that within minutes,  Japan won  the  hearts  of Myanmar  people.  In  order  to  strengthen 
people‐to‐people relations, China can also send its movie stars or singers to Myanmar to meet with 
local  people  as  ambassadors.  Like  the  US  and  EU,  China  should  allow  Myanmar  a  special  trade 
opportunity and can write off some debts.  In order to encourage the growth of manufacturing and 
create  more  job  opportunities  in  Myanmar  side,  China  should  take  some  measures  to  increase 
imports  from Myanmar,  so  that  the  trade  imbalance between  the  two  countries  can  be  relieved. 












By  2012,  China  has  invested  more  than  $  14  billion  in  Myanmar,  accounting  for  about  50%  of 
Myanmar’s total foreign investment, which makes China the largest investor of Myanmar. Myanmar’s 
political and economic reform brings both new opportunities and challenges to Chinese investment. 
Myanmar’s new Foreign  Investment Law and  its efforts to open monopoly  industries to the private 
sector are attractive for foreign investors, including China. However, the suspension of Myitsone dam 
and the protest against Latpadantaung Cooper makes Chinese investors suffers a lot. Facing the new 
situation, both  the Chinese government and enterprises have adjusted  their policy  for  investing  in 
Myanmar. 
What Has China’s Investment in Myanmar Changed since 2010? 
Chinese  investment  in Myanmar  declined. By August  2012,  China  has  invested  a  total  of  $  14.11 





The  Chinese  government  has  adjusted  its Myanmar policy  to  come  up with  the  new  situation  of 





the environmental  standards  for  going‐out Chinese enterprises.  In  February 2013,  the Ministry of 
Commerce  and  the  Ministry  of  Environment  jointly  issued  the  Guidelines  on  Environmental 
Protection  in  Overseas  Investment  and  Cooperation,  which  is  the  first  of  its  kind  in  China.  The 
guideline  makes  it  clear  that  the  going‐out  Chinese  enterprises  should  abide  by  the  laws  and 
regulations of  the host countries and  fulfill the  responsibility of environmental protection. Chinese 
enterprises have to get a recommendation  from the provincial (municipal) commercial department 
before invest in Myanmar after March 2013. 
Facing  the complicated situation  in Myanmar, some Chinese enterprises  introspected on  their past 





to  try  to  change  Myanmar’s  view  on  the  dam,  including  investing  Myanmar  media  to  China  to 
enhance  communication  and  dialogue with  the  local  community.  In  addition  to  pay  attention  to 
environmental protection, the China‐Myanmar Oil and Gas Pipeline contractor has  invested roughly 
$  20  million  to  improve  the  infrastructure  along  the  pipeline.  It  constructed  45  schools,  2 




Myanmar will be more pragmatic  towards  foreign  investment. The  investigation  report on protest 
against  Latpadantaung  Copper  points  out  that  the  copper  project  is  an  officially  signed  bilateral 
project,  unilateral  suspension  will  damage  Myanmar’s  reputation,  investors’  confidence,  bilateral 
relations  and  the  public’s  long‐term  interest.  It  shows  that  despite  of  some  unfriendly  behavior 
against foreign investment, the Myanmar government and the public will take a more pragmatic and 
impartial attitude towards foreign investment for the interest of the country and its people. 
Western  countries’  return  to  Myanmar  will  affect  but  can’t  replace  Chinese  investors.  The  U.S. 
announced  the  suspension of economic  sanction on Myanmar  in May 2012 and President Obama 
made a historic visit  to Myanmar  in  the November. The EU officially  removed all sanctions against 
Myanmar  except  for  arms  embargo  in  April  2013.  A  month  later,  Japan  announced  to  provide 
Myanmar with 91 billion  yen ODA  and exempted 200 billion  yen debt. However, Myanmar  is not 




Generally  speaking,  there are  three main  features of China’s  investment  in Myanmar: holding  the 
bottom line, waiting and seeing, and gradually improving. Holding the bottom line is to avoid another 
Myitsone Dam Event and prevent the China‐Myanmar Oil and Gas Pipeline  from huge  impact. And 
China won’t  stop  the  effort  to  get  the Myitsone Dam  re‐start.  The on‐going Chinese projects  are 
long‐term with huge  investment, which will be carried out continually unless there  is any accident. 
Waiting  and  seeing means  China will  continue  to  observe  the  progress  and  result  of Myanmar’s 
political and economic reform, as well as its impact on Chinese investment This feature may last until 
the 2015 election has been held or even longer. The trend of slow increasing of China’s investment in 
Myanmar  won’t  be  changed  as  long  as  the  issues  mentioned  above  haven’t  been  solved  or 
Myanmar’s situation is still unclear. Gradual improving includes two aspects. One is that the Chinese 
government will enhance its guidance for Chinese enterprise in operation, environmental protection 










development  and  attracting  foreign  investment.  Myanmar  market  will  be  more  mature,  and  its 












Owing  to China’s  conservative  rhetoric on  state  sovereignty but  also because many  countries  feel 






Being an  ideal  type  it does not directly portray  the  ‘real world’. Yet,  in  recent years many scholars 
pointed out that deviations from this standard model are key in understanding today’s cross‐border 
relations and they take issue with the dichotomies it creates. A more nuanced understanding of how 
state  type  and  cross‐border  relations  relate  thus  seems  necessary  to understand  China’s  growing 
involvement with its Southeast Asian neighbours.   
Dynamics  that matter  in  this context are  relations between central and  local authorities  in China’s 
two  border  provinces  Yunnan  and  Guangxi.  And  while  many  theoretical  debates  on  state 
transformation  also  discuss  increasingly  blurred  lines  between  state  and  non‐state  actors  more 
generally, an issue that deserves special attention in this case is the entanglement of illicit and legal 
domains. This refers to criminal activities  like drug trafficking and corruption but  it can also  include 
institutions and practices outside  the  legal  framework  that  take on more constructive  functions  in 
society.   
Including  different  geographical  layers  of  government  and  actors  outside  conventional  state 
administrative bodies  into the analysis of China’s relations with  its neighbours has  the potential to 
challenge  the  image  of  China  as  a  unitary  actor  following  clear‐cut  strategies  in  its  neighbouring 
countries  for  expanding  geopolitical  influence,  following  an  image  campaign  or  a  scramble  for 






On a visit to  the province  in 2009, then Party General Secretary Hu  Jintao announced that Yunnan 
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report  published  by  the  economics  department  of  the  Yunnan Academy  of  Social  Science on  the 
China–ASEAN Free Trade Area indicates that the original idea behind it was probably initiated on the 
local level. Here, the focus seems to be more foreign policy oriented and economic in nature. Thus, 
one  can  speculate whether meaning  and  aims  of  the  strategy  were  only  later  appropriated  and 
adjusted by central authorities.   
An article  in  the China Daily  in 2011 even  calls on Yunnan province  to  stop  treating neighbouring 
countries  as  export markets  only  to make  the  relationship more  beneficial  for  both  sides. While 





























that most  of  the  provinces  industries  and  the  vast majority  of  investments  into Myanmar  are  in 
sectors that remain heavily dominated by SOE’s such as tobacco production, oil and gas exploitation 
or water supplies. For local growth at least in the direct border regions this means that the argument 
of  complementarity  does  not  really  hold. Also,  the most  dynamic  part  of  China’s  economy  –  the 
private sector ‐ only plays a marginal role in cross‐border business. 
When trying  to research private sector  involvement  in China Myanmar relations  in more detail, an 
issue  that  complicates  things  are  the  sometimes  rather  confusing  categories  in Chinese  statistics. 
There are a number of different terms lumped together or used inconsistently for the private sector. 








Another  issue that remains problematic for the private sector  is the banking system  in China. Most 
businesses  have  to  rely  on  the  country’s  shadow  lending  system  that  involves  higher  risks  and 
interests rates because official banks do not provide them with loans.   
The  issue  of  Renminbi  convertibility  creates  further  problems.  Despite  recent  attempts  by  the 







and  interests  involved  in  cross‐border dynamics  also provides  some potential  for China Myanmar 















are usually thought of as business  investments but  it  is worthy to note that there  is sometimes an 
economic  assistance  element  in  them.  The  social  aspect of China’s  aid  is  the  initiatives  that help 
improve  livelihood, mainly the building of schools and hospitals for people  in the areas affected by 
the infrastructure projects. These are mainly done as part of the Corporate Social Responsibility (CSR) 
initiatives of  the Chinese  State‐owned Enterprises  (SOEs). The political aspect  is  the  facilitation of 
peace talks ethnic armed groups and the military.   
All  of  these  aspects  are  connected,  but  in  this  presentation  I will  narrow  down  to  the  economic 
aspect. China financed many economic projects; those that are supported with grants,  interest‐free 
loans,  or  concessional  loans  could  be  classified  as  aid.  There  are  a  host  of  aid  projects  in  the 












some  examples,  these  projects  include  the  Yangon‐Thanlyin  Bridge  for  which  China  provided  an 







western countries,  for example  the US Agency  for  International Development  is housed under  the 
State  Department.  This  institutional  structure  reflects  that  China  uses  aid  for  its  own  economic 
development as well as the recipient country’s, which  is made explicit  in its constant emphasis that 
development assistance is more of a “mutually beneficial cooperation”.   
China’s  provision  of  business‐linked  aid  is  coherent with  its  foreign  policy  grounded on  the  “Five 
Principles of Peaceful Coexistence” – equality, mutual benefit, and respect for sovereignty of the host 
country, which Premier Zhou Enlai introduced in 1954. The Chinese leaders to this day assert that aid 
is a partnership and not a one‐way  transfer of charity nor a tool  for hegemonic aggression.  In  fact 
many  developing  countries  such  as  Sri  Lanka, Mozambique,  Zimbabwe,  governments  view  it  as  a 
successful  model  and  an  amenable  alternative  than  that  preached  by  Western  donors  with 
burdensome conditionalities. Aside from arguments that China is protecting these countries against 







aid,  whose  aid  or  peacebuilding  programmes  encompass  security  sector  reforms,  rule  of  law 
programming, transitional justice mechanism, election monitoring and so forth. 
China’s heavy focus in economic aid is underpinned by the belief that “development is of overriding 
importance” which ex‐President Deng  famously said  in 1970s about China’s reform and opening.  It 
also  reflects  developmentalist  notions  that  economic  development  is  the  primary  means  of 
establishing  political  legitimacy.  In  foreign  policy,  officials  also  prioritize  economic  growth  above 
other issues such as political reform and social justice. 
This  state‐centric approach  to development has extended  to  its  foreign  interventions and brought 
accusations  that China will  support  incumbent  regimes  regardless of  their nature,  and because  it 
usually  cooperates  exclusively  with  the  host  government,  its  interventions  may  be  conducive  to 
statebuilding  but  are  arguably  not  an  inclusive  peacebuilding  that  involves  strengthening  of  civil 
society. 
However,  I  would  argue  that  while  state‐centric  approach  describes  China’s  assistance  in  broad 
strokes, the local conditions and the host government’s priorities are the fine lines that shape China’s 
engagement. In Myanmar, China’s engagement has no doubt focused on support to the government, 
but because  the Myanmar government sees  the urgent need  to manage  the ceasefires and peace 
process with its ethnic minorities, China plays along and supports the peace talks in cooperation with 
the Myanmar government and ethnic armed groups.   







approach  that  is  less  straight‐forward  than  the  state‐centric,  government‐to‐government method, 
China adjusts accordingly and pragmatically. It adjusts its aid approach to be more i) comprehensive 





in  Yangon,  who  are  actively  engaged  in  various  environmental,  social,  and  cultural  issues.  The 
cohesiveness of the CSOs enabled them to cooperate together along with painters, cartoonists, poets, 
and photographers to raise awareness throughout the country. At the same time, Yangon‐based CSOs 







or  for consultation.  In 2012, Chinese Embassy had a discussion about Myanmar‐China  relationship 
that  participants  thought  was  very  open.  An  official  from  Ministry  of  Commerce  carried  an 
assessment visit to Kachin to speak to local villagers and church leaders to understand their concerns.   
Although  engagement  initiated by  state officials were  largely  considered  satisfactory,  it  is not  the 
case  with  the  Chinese  SOEs.  Myanmar‐China  Pipeline  Watch  Committee  (MCPWC)  made 
recommendations to China National Petroleum Corporation (CNPC) concerning the pipeline project, 
including  improving  transparency  and  the  safety  of  nearby  communities.  MCPWC  expresses  its 
frustrations towards the denials  from CNPC. Another  informant from an ethnic party also says that 
CNPC denied all  the  facts  to  the newspapers. What  is heard  repeatedly with  several activists and 
ethnic  leaders  is  they  feel  cheated  by  the  “so‐called”  consultations  and  compensations,  where 
photos  of  the  ceremonies  would  be  published  as  proof  that  the  company  has  fulfilled  its 
responsibilities, but affected populations find unsatisfactory.   
State‐civil society dialogues have only begun recently, and Chinese SOEs are not familiar with public 
consultations. Myanmar civil  society  is pushing  the Chinese  state and SOEs on a  learning curve of 









The  characteristics of  these  activisms  and  the  space  they  are  allowed  to operate  in however,  are 
presumably  very  different  between  China  and Myanmar.  In  China,  although  the  government  has 
enacted Environmental Impact Assessment (EIA) and public disclosure regulations in the early 2000s, 
government  officials  are  not  accustomed  to  engaging  civil  society  on  public  decision‐making  and 
there  are  various  restraints  that  limit  genuine  participation  of  Chinese  NGOs.  Moreover, 
environmental  activism  in  China  is  cooperative  rather  than  antagonistic  with  the  national 
government, as ENGOs tend to have formal or informal ties with the party‐state. 
Although  I have not  explored  in  great detail  the nature of  environmentalism  in Myanmar  and  its 
relationship with  the  state,  the CSOs  I’ve  interacted with certainly have no  formal or  informal  ties 
with the state. Therefore, Chinese officials are likely to be inexperienced about dealing directly with 
the kind of civil society in Myanmar which, unlike in China, is more independent of its own state and 
not  subject  to  the  same  conditions/restraints  that  China’s  environmental  activists  face,  not  least 
because of the opening up of the political space in Myanmar. 
Conclusion 
China’s foreign  investments are undergoing an  image crisis  in Myanmar. Chinese state officials have 
recognized  it and began to adjust  its engagement to become more comprehensive and  inclusive  in 



























both domestic and oversea  job markets.  In particular,  it has taken a historic change to register the 
migrant workers  in neighboring Thailand – a phenomenon previously regarded as an  illegal activity 
subject  to heavy punishment by  law.  (Framework  for economic  and  social  reforms)  It has already 
issued  half  a million  passports  and  identity  cards  to migrant workers while  cooperating with  the 
Royal  Government  of  Thailand  in  reaching  out  to  around  2 million migrant  workers  in  Thailand. 
Official attempts to acknowledge and register reduced the cost of migration and  impact on poverty. 
Remittances of migrant workers could be channeled through proper banking system. 
Myanmar  government, which  pays  little  if  any  attention  to migrant workers,  adopted  policy  very 
recently  which  could  be  interpreted  some  concerns  for  migrant  workers.  Migration  policy  of 
Myanmar new government  includes to migrate via formal channel, basic rights for migrant workers 
to  be  protected,  to  reduce  the  costs  for migration,  to  focus  on  socio  economic  development  of 
migrant workers and families and gaining experience, skill and knowledge from migration. Moreover, 
migration  should  be  integrated  into  the  National  Development  Strategy.  Furthermore,  policy 
recommended data  collection,  visits  and  research  to be  conducted,  integration with  international 





and  a  thousand  arrested  for  interrogation.  It  is  related  with  group  clash  and  not  related  with 
Malaysians  (Myanmar  Deputy  Minister  for  Foreign  Affairs).  Even  some  Malaysia  businessmen 
demand  for  protection  of Myanmar workers  in Malaysia. Most  of Myanmar workers  in Malaysia 
planning to return home because of attacks  in Malaysia and concern by their  families  in Myanmar 




workers  . According  to one estimation,  it amounted  to 300,000  legal migrant workers and 30,000 
illegal  workers  in  Malaysia.  Myanmar  government  could  employ  very  limited  officials  and 




Myanmar  employment  Agencies  are  restricted  by Ministry  of  labor  to  bring workers  to Malaysia 
during  June  2013.  One  delegation  of  employment  agencies  visited  Malaysia  and  reported  that 
conflicts  in Malaysia  is  not  related with  discrimination  of  race  or  religion  but  based  on  personal 
affairs. 
There are  some  lucky groups of Myanmar migrant workers are  still waiting  to get  registered with 
UNHCR as refugee. Hundreds, if not thousands, of Myanmar nationals with refugee cards issued by 
the United Nations High Commissioner for Refugees were illegally doing business which suffer local 
businessmen.  Local  people  criticized  UNHCR’s  repeated  defence  of  refugees,  who  were  caught 
abusing their refugee status by conducting  illegal businesses. Some of the Myanmar refugees, who 
total  about  9,000,  according  to  UNHCR  data,  had  refused  to  leave  Malaysia  after  establishing 
themselves in the country (New Strait Times, 24th June, 2013). 





Problems  in  Thailand  are  different  from  Malaysia.  In  Thailand,  Reliability  and  credibility  of  the 
Myanmar Agents  in question related with wages and working conditions. Myanmar government  in 
collaboration  with  Thai  government  already  issued  temporary  passport  to  1.4  million  Myanmar 
workers in Thailand. But as 2 million still remain, the process extended again from May 11 to Aug 11, 
2013.  The  cost  of  temporary  passport  amounted  to  3700  Bahts  per  worker  and  675  Bahts  for 
dependents and children. However, they still suffer higher cost of temporary passport through agents 











Factors  affecting  returnees  might  be:  economic  development  in  Myanmar  ,  wage  differential, 
unemployment  which  increased  from  4.01  to  8‐10  percent  (Minister  for  Labor,  31st  May,  2013), 
under‐employment and low development of businesses , development of peace especially in remote 
and  ethnic  areas  and willingness  of  migrant workers  among  others. Other  related  issues  include 
defining  what  is  home  country‐Thailand  or  Myanmar,  new  and  unfamiliar  social  and  physical 
environment  in  Myanmar,  adaptability  of  Myanmar  kids  born  in  Thailand  with  Myanmar 
environment, continuous training and education for Myanmar kids born in Thailand. 
There  are  some  area of development  including government policy  (Myanmar  citizens  all over  the 
world need  to be protected by  the government), easier  transfer of  remittance via  formal channel, 
establishing  Industrial  zones  near  border  areas  but  developed  slowly  because  of  constraints  in 











military  rule  and  corresponding  political mobilisations  ranging  from  armed  ethnic and  ideological 
insurgencies  to mass protests,  student movements, and non‐violent pro‐democracy uprisings. The 
nationalisation  and  mismanagement  of  the  economy,  the  militarisation  of  the  state,  political 
surveillance  and  oppression,  and  the  closure  of  universities  triggered  the  flight  of  millions  of 
Burmese. Several main waves of exit can be distinguished  following  (1) the 1962 military coup,  (2) 





Political exiles  as  a  subset of  this diverse diaspora  lead  a  transnational pro‐democracy movement 
that maintained sustained challenges against the powerful military regime for over 20 years.   




to  return  home,  only  attracted  a  few  political  exiles  back.  They  currently  contribute  to  the 








Many  activists  in  Myanmar  are  acutely  aware  of  their  lack  of  formal  education,  theoretical 
knowledge,  international  exposure  and  organisational  capacity  as  a  result  of  censorship,  the 





contribution  of  returning  exiles  consisted  in  bringing  know‐how,  international  experience  and 
organisational skills to the movement and to the country’s development at large.   
Another  important area of exile experience  is the  interaction with people from other ethnic groups 
and hence a different understanding of ethnic  relations.  In exile, Burmans were  in  regular  contact 
with ethnic movement organisations as well as with  the armed groups. Not  least, key exile groups 
such as the NCGUB, DAB and NCUB were founded in the previous Karen National Union headquarters 
Manerplaw  at  the  inception  of  the  pro‐democracy  movement  between  1988‐1990.  During  the 
exodus into territories controlled by the respective rebel armies the latter provided vital help for the 
activists’  survival  in  the  jungle  and  eventual  crossing  to  neighbouring  countries.  Although 
Burman‐ethnic  relations were  far  from  smooth,  identifying  common  goals  as well  as  exposure  to 
international perspectives on ethnic rights increased mutual acceptance in the early years. 
Beyond politics, many  fields  could benefit  from  the  foreign‐educated Burmese’  valuable expertise 
and skills. For instance, exile media organisations could become catalysts for media development by 






that  exiles  remain  close  to  their  peers  from  the  88  Group  and  political  prisoners  but  not  the 
grassroots; accordingly, exiles work with the political leaders and main stakeholders but hardly with 
the broader civil society that does not focus on strictly political issues.37  There is thus a notion that 
exiles  fail  to  approach  and  to  understand  the  general  population’s  needs  and  aspirations.38  Yet, 
considering  the nature of  the previous  clandestine work,  it  comes  at no  surprise  that  the mutual 
exposure  between  exiles  and  the  grassroots  has  been  limited  at  best.  However,  such  criticism 
contradicts  the  claims  of  the  exile  organisations  like  ABSDF,  DPNS  and  FTUB  to  have  worked 
extensively at the grassroots during the years of dictatorship.39  Whatever the case, returning exiles 
need  to  intensify  their approach  to  the grassroots  in order  to work efficiently with  the population 
and use funds wisely.40 
Incongruent expectations pose another point of contention between locals and exiles. Local activists 
are  well  aware  that  decades  of  pent‐up  frustration  and  grievances  fuel  people’s  extremely  high 
expectations  to  see  immediate  improvements  in matters  of  daily  survival  such  as  food,  housing, 
electricity, transport, land issues and others. Exiles seem to hold equally unrealistic expectations but 
in  terms of  fundamental  institutional  changes  rather  than  daily  hardship. With  an  education  and 
experience  often  acquired  in  established  democracies  and  industrial  countries,  exiles  tend  to 










measure Myanmar against  the political  freedoms  in  their host countries.41  On  the one hand, such 
comparisons  imply how  removed  from  current  conditions  some  exiles may have become. On  the 
other  hand,  the  vision  of  a  full‐fledged  federal  democracy will  be  the  key  to  drive  the  country’s 
reform ahead and prevent it from stagnating at an early stage. 
Residual  resentments after a 20‐year history continue  to  impact on  relations within  the home and 
exile movement. Activists  in Myanmar have  always perceived  themselves  as  the  real martyrs  and 
crucial players, while portraying exiles to a varying degree as hypocrites leading lives in security and 
material comfort. Beyond  real dedication  to  the country’s political progress  the question of power 
lies  at  the  core  of  the matter.  In  2007  for  instance,  some  former  political  prisoners  from  the  88 
Generation stressed their unwillingness to grant political positions to returning exiles in the event of 







exacerbated some of the  internal problems of the movement  in exile now causes  friction between 
exiles and activists at home.   
Changing Donor Agendas in the Current Period and Their Implications 
The  reform process  substantially  altered  ramifications  for donors. The  flow of people,  capital  and 
information  into  Myanmar  drastically  increased.  The  suspension  of  most  international  sanctions 
paved  the  way  for  formal  bilateral  and  multilateral  engagement  with  the  new  administration. 




First,  the  traditional  donors  of  the  exile movement  shifted  their  focus  to  support  projects  in  the 
country, which are run by newly established organisations or returning exiles.   
Second, a different set of donors, international and multilateral agencies supporting political parties, 














and  ‘donor  fatigue’  have  detrimental  effects  on  humanitarian  assistance  to  IDPs  and  refugees  in 
border areas and neighbouring countries where the return of these communities remains unclear. 
Fourth and related, exile organisations need to re‐invent themselves to stay relevant. On the one side, 
the  ongoing  political  opening  undermines  arguments  to  ‘stay  behind’  in  exile.  In  fact,  the  exiled 
government  NCGUB  dissolved  in  September  2012  after  21  years.  With  Aung  San  Suu  Kyi  in 
parliament and other progress, the NCGUB had not more ‘raison d’être’, besides the group’s budget 
was  reduced  to a quarter of what  it was  five years ago.46  On the other side, human rights groups 
continue to publicise violations, restrictions of freedoms and Myanmar’s many unchanged problems. 




of  investors,  development  assistance  and  humanitarian  aid  but  also  of  donors  of  political 
programmes. 
Power asymmetries between donors and recipients, between exiles and  insiders and between  local 
well‐established  and  newcomer  organisations  created  a  difficult  web  of  relationships  and 






the  government  and  parliaments,  leaders  of  political  parties  and  groups  associated  with  the 
movement. As a result, well‐known dissidents are represented in presidential advisory boards, in the 
MDRI think tank as well as  in special commissions,  for  instance to  investigate the Buddhist‐Muslim 
communal  violence or  the  security  forces’  treatment of  the protestors  at  the  Letpadaung  copper 
mine.  However  know‐how  transfer  appears  to  be  seen  as  a  one‐sided  process.  Missing  in  this 
discussion are the areas where the returning diaspora could learn from people in the country. 
The  lack  of  a  systematic,  transparent  and  nation‐wide  policy  applicable  to  the  entire  diaspora, 
including  political  exiles,  remains  a  key  issue  to  be  resolved.  Since  President  Thein  Sein’s  verbal 
invitations  have  not  translated  into  legal  assurances, most  exiles wishing  to  return  hesitate.  The 
government needs to demonstrate  its political will with an amnesty  for exiled activists  in order  for 
the country to fully benefit from its diaspora’s skills and expertise. 











A transitional  justice  is usually taken place after a political transition  from authoritarian or military 
regimes  to  democratic  government  to  address  the  gross  human  rights  violations  of  the  past 
oppressive  regimes.  Several  measures  such  as  retributive  justice,  reparation,  truth  commission, 
memorialization,  affirmative  action,  institutional  reform  (vetting process)  and other measures  are 
executed to achieve  justice, accountability, national  reconciliation, peace and political stability. The 
transitional justice measures are envisaged by several human rights activists, local and international 
human  rights organizations  and  victims of  the  gross human  rights  violations  in Myanmar.  Several 
literatures on  transitional  justice of Myanmar discussed a variety of approaches  to address human 
rights violations of the past two decades.   
The International Human Rights Clinic at Harvard Law School studied the human rights violations of 
the armed  conflict between  several non‐state armed groups and Tatmadaw  in  the eastern part of 
Myanmar.  The  study  concluded  there were war  crimes,  crimes  against humanity  and other  gross 
human rights violations.47  Recently, Tomas Ojea Quintana, the Special Rapporteur on the situation of 
human  rights  in  Myanmar  has  reported  to  the  UN Human  Rights  Council  suggesting  transitional 
justice measures to seek justice, truth and accountability of the past gravest violations in the political 
transitional period. Executing under his mandate, he encouraged  the  residing parliamentarians  to 












                                                        
47  See generally International Human Rights Clinic At Harvard Law School, Crimes In Burma (Cambridge: Harvard Law School, 2009). 
48  See generally at UN Human Rights Council, UN Human Rights Council: Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights 





prosecution  of  the  military  perpetrators  will  result  in  negative  impacts  on  the  reform  process 
initiated by the highly military influenced government. 
The USDP and military  representatives, over 80% of  the  representatives,  is unlikely  to  initiate  any 
legislations  to  address  the  past  human  rights  violations  or  amend  the  Section  445  of  the  2008 
Constitution which guarantees amnesty to all the actions taken by the military regimes of the past 
two decades.  The military,  the most powerful  and  influential  institution  in Myanmar politics, will 




the past.  In his  research on  the  trials of Germany after  the WWII,  the number of prosecution was 
dropped  in  the  later  years.49  The  gap  between  the  conflict  (violations)  and  the  measure  of  a 
transitional  justice  determines what measures  have  to  be  taken.  The  lack  of  political will  of  the 
international and national  stakeholders  raises  the question of when  the  transitional  justice will be 
initiated  in  political  transition  of  Myanmar.  Currently,  the  regional  or  State  level  measures  of 
addressing  the past human  rights violations  seems promising while  the  international and national 
transitional justice are constrained by numerous challenges. 
The  amnesty provision of  the Constitution,  the  Section 445, does not prevent  the prosecution of 
human rights violations committed by the military after 2010. Under the constitution certain human 
rights are guaranteed from violation and the perpetrators are liable under the domestic jurisdiction. 
Regardless  of  challenges  such  as  the  Supreme  Court,  the  highest  court  of  the  State,  has  no 
jurisdiction  over military  affairs  and  the  Commander‐in‐Chief  has  final  judicial  authority  over  the 
Courts‐martial. The current domestic legal system maintains the immunity of the military institution 
from the prosecution of the past human rights violations.   
Recent  human  rights  abuses  in  Kachin  State  and  northern  Shan  State  were  violations  of  the 
constitutional rights of Myanmar citizen and existing domestic laws. The litigation of those violations 
in either civilian or military courts does not interfere with the constitutional  immunity clause and  it 
will have  impact on  fighting against the  impunity enjoyed by the military. This ambitious  legal task 
requires  a  flexible  strategy  to  avoid  negative  consequences  on  the  victims.  Such  litigations were 
already  conducted  for  the  unlawfully  detained  persons  in  the  armed  conflicts  by  the  military 
intelligence  in Kachin State. The detainees were  saved  from  torture  in unknown detention centers 
and they were brought to the township and district courts. The impunity poses serious threats to the 
rule  of  law  and  democratic  society  and  it  undermines  the  political  reform  process.  The  judicial 
mechanisms are still strongly  influenced by the military and executive body. However, the  litigation 
has  revealed  the  need  of  institutional  reform  of  the  legal  system  and  mechanism  of  check  and 
balance.   
The next advantage of  focusing on  recent abuses  is that most of the human  rights violations were 
well  reported,  published,  documented  and  recorded  in  video  and  audio,  and  the  international 











international  community  are  supposed  to  be  favorable  ground  for  initiation  of  small  but  timely 
regional measures of  transitional  justice. The  scope and mandate of  the  alternative measures  are 
limited but it is a catalyst for national measure of transitional justice and it exposes the necessity to 
end  the  cycle  of  conflicts.  Based  on  the  precedent  cases,  the  alternative measures might  not  be 
effective  or  have  incredible  impact  on  the  institutional  reform  or  political  transition  like  the 
retributive justice conducted by the International Criminal Court, ad hoc criminal tribunals or hybrid 
courts. However,  it  is an  initiative for broader and forward‐looking national transitional  justice, and 
preliminary measure  to  lobby  the Union government and  State government  for  rehabilitation and 
reparation of the victims of violations and armed conflicts. 
Such moderate alternative measure  is supposed to avoid provoking the security concerns of retired 







lack  of  accountability  create  collective  guilt  of  the  military  institution.  The  legal  justice  is  an 
important  step  to national  reconciliation because  it  individualizes  the  crimes  and help  the Kachin 
community  change  the perception of  collective  crimes of  the Burman. The president and General 
Myint Soe, from Bureau of Special Operation and in charge of military operation in Kachin State and 
northern Shan State, stated  that  the military personnel are  liable  for any commission of violations 
under domestic civilian laws and military laws in recent interview.50 
The  regional  measure  cannot  fully  address  the  legacy  of  past  violations  but  it  can  achieve  the 
government’s recognition of those violations. The initiative will raise transitional justice as an issue in 




with  skills and education  to  join  the competing open market and workforce  in  the  transition. The 
development  of  people  from  war‐torn  areas  will  surely  reduce  the  burden  on  the  State  and 
strengthen the democratization process. All in all, the regional measure is a compulsory initiative for 
truth commission or other transitional justice measure and national reconciliation. 









A preoccupation since  the 2010 elections has been  the question of  ‘why now’? Over  the past  two 
days  we  have  heard  various  facets  of  this  transition  and  I  would  like  to  add  another  ‐  that  of 
generational change. Young people have grown up  in a country with a basic standard of  living and 
considerably fewer opportunities than the countries where many of them travel for university studies 




have  discussed  notions  of  political  elite  and  the  economic  transition  in  Myanmar,  I  think  it  is 
necessary to link these actors and their actions to wider society. Here culture and specifically music 
provides  one  such  link.  Hip  hop  musicians  influence  what  is  considered  desirable  and  this  both 
supports and drives  the current  shift  from a militarily dominated country  to a more cosmopolitan 
outwardly looking population.   





oriented music,  but more  importantly  to music which  challenges  certain moral  and  social mores 
which are outdated and repressive to many, primarily the youth of today.   
When  appraising  the  hip  hop  scene  in  Myanmar,  three  distinct  categories  of  musicians  can  be 
identified. Firstly, there are the children of wealthy  families who want to be  famous. Their  families 
bankroll  their  questionable  talent,  with  auto‐tuned  songs  written  and  produced  by  talented 
musicians,  excessive  advertising displaying  their  expensive photo  shoots  and  the  funds  to put on 




Here  the  concept  of  underground  needs  to  be  unpacked.  An  underground  artist  in  Myanmar  is 
someone who has never  released  an official  album,  that  is,  they have never  applied  to  the Press 
Scrutiny and Registration Board.  Instead, they have relied on the  internet to distribute their music, 




Underground  artists  in  Yangon  did  not  apply  to  the  censorship  board  for  several  reasons.  Firstly, 
many have  tattoos, which were banned on posters, advertising, TV and  film  clips until November 
2012. Secondly,  their  lyrics, while not always directly political were more confrontational  than  the 
censor board would approve, most often discussing how hard  life  is  in Myanmar. While these  lyrics 
would not always directly  indict  the government nor be directly political, but  rather conform  to a 





radar  and  have  more  grounds  for  contestation  if  they  were  ever  confronted  for  their  music. 
Interestingly, while  this approach of skirting  the censorship board seems  risky,  I have not heard of 
any of the underground artists being punished  for such defiance.  Indeed, a video clip  for one song 
shows the artists in a physical conflict with actors, dressed as Yangon police. This was considered by 
the  artists  as  considerably  dangerous,  however  even  this  went  seemingly  unnoticed  by  the 
authorities.   
Following  the  end of  censorship  in  late  2012,  these underground  artists  are  currently working  to 
release their first official albums this year. While the albums due to be released throughout this year 
do not have to go through any censorship process, the artists are still taking a risk releasing official 
albums.  The  artists  do  not  know  what  the  results  of  their  official  releases  will  be,  especially 
considering some of their songs are openly confrontational, discussing the 1988 uprisings, political 




Presenting  a  model  for  youth  with  less  traditional  morals,  it  offers  an  alternative  to  what  was 
previously a more conservative culture, which emulated military  force as the key marker of elitism 
and power. Now the cultural cache, which can be garnered from being conspicuously ‘cool’, is joining 
previous methods  of  gaining  power,  predominately wealth  and military  connections.  This  change 
affects many facets of Burmese society, including gender inequalities for example.   
The hip hop industry in Myanmar is a predominately male domain. This comes from the difficultly of 
women  entering  the  industry  due  to  restrictions  on  their  movements  from  parents,  husbands, 








This  leads to another  important aspect of Myanmar’s hip hop culture, that of  image. Popular music 
internationally  is entering a new period of music distribution and how artists make money. While 
previously  relying on profits  from album  sales, now with  the proliferation of  free downloading of 
albums,  artists  are  earning  money  from  alternative  means  including  sponsorships  and  touring. 
Myanmar’s  underground  hip  hop  artists  have  long  relied  on  sponsors,  appearing  in  promotional 






As  hip  hop  becomes  more  popular  and  profitable,  so  an  increase  in  a  formalization  of  the 
management of  artists  can be  seen. Producers,  studio owners,  sponsors  and  event managers  are 
increasing becoming viable businesses, and as such  the  industry  is becoming more  formalized and 
somewhat depersonalized.  The  four most  popular hip hop  artists  in  Yangon  currently  are  Sai  Sai, 
Snare,  Bunny  Phyoe  and Hlwain  Paing.  These  artists  perform  almost  always  together  and  almost 
exclusively  for  the  event  organizer  BoBo  Entertainment.  Sponsors  for  these  events  have  recently 
begun to include Coca Cola and Tiger Music.   
An integral quality of hip hop are group affiliations. Both from groups of rappers who perform as one 
entity,  including  PBD  Hood,  Cyclone  and  Snare,  but  also  of  associations  of  musicians,  the  most 
prominent  of which  is  the Myanmar Hip Hop  Association  or MHA. Members  of MHA  bear  large 
tattoos of  the acronym and often perform  together  in shows and on albums. A side effect of such 
group  affiliations  are  competition  and  rivalry, which  is  currently  intensifying  in  the  Yangon  scene. 
With  the perception  that  the  industry  is about  to  take off with  increasing  foreign  investment and 
disposable  income, everyone wants to be at the head of the pack as sponsors begin to  invest more 
and the possibility of international record companies entering the market increases.   
Ultimately,  all  these  changes  indicate  hip  hop  in  Myanmar  is  driving  many  social,  political  and 
economic changes, including the traditional discrimination against tattoos, gender inequality, military 
elitism,  censorship  of  freedom  of  speech  and  foreign  involvement  and  perception.  As  such,  the 










are  expected  to  act  according  to  the  wishes  of  the  powerful  executive.  In  transitional  periods 
though,  the  significance  of  newly‐formed  legislatures  increases  considerably.  Newly‐elected 
parliaments can  indeed either act as obstructionist bodies defending the  interests of the old ruling 
class,  or,  on  the  contrary,  foster  democratization.  In  post‐junta  regimes,  the  military  commonly 
seeks a constitutionally‐sanctioned presence in these parliaments – but not always as the case of the 
post‐1986  civil‐military  transition  in  the  Philippines  illustrate.  The  legislative  participation  of  the 
military  is usually secured through reserved seats  in national and/or  local assemblies. Through this 
presence  in  lawmaking bodies, praetorian armies  intend  to keep an eye on  the  legislative process 
and safeguarding their own  interests, beside other channels of  influence they have captured  in the 
state bureaucracy and transitional executive and other policymaking structures.  Indonesia has  long 
offered a case model with General Suharto’s New Order (1965‐1998). The Indonesian military indeed 
managed  to  institutionalize  its  participation  in  governance  and  lawmaking.  Active  generals  and 
colonels have  long populated  Indonesia’s embassies, ministries and parliaments.  It was only  in the 




this  model.  Burmese  army  delegates  represent  roughly  one  fourth  of  each  local  and  national 
assemblies  formed after  the 2010 elections. They can  therefore boast 110 seats  in Pyithu Hluttaw 
(article 109b of  the Constitution), 56  seats  in Amyotha Hluttaw  (article 141b), and a  total of 222 
seats  in  the  fourteen  state  and  region  legislatures  (article161d).  All  military  appointees  are 
nominated by the Commander‐in‐Chief of the Tatmadaw.  It was one of the  last decisions taken by 
Senior‐General  Than  Shwe  on  January  20,  2011,  before  his  retirement.  Out  of  388  first‐time 
delegates appointed by Than Shwe in 2011, there were only three army colonels in Pyithu Hluttaw, 






But  if  the presence of  the military  in  the post‐SPDC national and  local assemblies  seems  secured, 





nomination  of  the  President  and  one  of  the  two  Vice‐presidents  (both  with  substantial  military 
background),  and  deal  with  military‐related  affairs.  But  the  political  significance  of  the  army 
representatives  in  the  national  parliament  (far more  than  in  the  local  legislatures)  has  gradually 
evolved,  in  line with  the  enduring political  salience  of  the  Tatmadaw. During  the  first  post‐2010 
elections parliamentarian sessions, newly appointed army delegates tended to keep low profile in all 
assemblies.  But  once  the  charismatic  Aung  San  Suu  Kyi  and  her National  League  for Democracy 
entered both houses after  the by‐elections held  in April 2012,  the parliament’s prestige emerged 
redeemed.  Already,  the  assertion  of  Thura  Shwe Mann’s  political  authority  as  Speaker  of  Pyithu 
Hluttaw has since 2011 strengthened  its  importance. This was all the more highlighted by rumours 
on his emerging political rivalry with the executive power and President Thein Sein.   
Above  all,  military  representatives  have  progressively  showed  skills  at  participating  in 
parliamentarian debates, discussing law propositions and arranging for shuttles of bills between the 
two  houses  of  Pyidaungsu  Hluttaw.  Special  trainings  have  been  provided  to  them  and  political 
science  teachings  are  compulsory  at  the Defence  Services Academy  (DSA). When  in  early  2013  I 
conducted interviews in Naypyidaw and Yangon with parliamentarians, some have recalled how they 
have attempted to establish some sort of friendly dialogue with their military colleagues, especially 
the  mid‐rank  officers.  Discussions  within  the  premises  of  the  national  assemblies  in  Naypyidaw 
appeared  far more  forthcoming  than  initially expected. After all,  legislative mechanisms were also 
quite unfamiliar to civilian MPs, who took for the first time a parliamentarian position in 2011. 
Furthermore,  three  weeks  after  the  historical  election  of  Aung  San  Suu  Kyi  in  April  2012,  the 
substitution of 59 majors and captains with as many Brigadier‐generals and colonels as new military 






Besides,  military  appointees  have  increasingly  proved  ready  not  to  vote  systematically  against 
propositions prepared by opposition MPs (far from it). On some issues once considered as “national 
security” and reserved to the sole military hierarchy during the SLORC‐SPDC era, military delegates 
have proved willing  to  listen  and,  sometimes,  align with  the opposition. When  the  support  for  a 
general  amnesty  for  prisoners  was  proposed  in  August  2011,  military  appointees  acquiesced. 
According to civilian parliamentarian themselves, the new  legislature – although far from perfect – 
therefore  in  no  way  resembles  the  tightly  controlled  National  Convention  which  drafted  the 
Constitution between 2004 and 2007.   
If the post‐SPDC national and local parliaments can prove they are no rubber‐stamping legislature, in 
which military delegates act cooperatively with  the dominant party as well as  the opposition,  the 
prospects  for a  consolidation of  the post‐SPDC  transition  through parliamentarian activism would 
therefore appear brighter. Encouragingly, the military delegates have not opposed the formulation 





to  actively  participate  in  lawmaking  and  reform  planning.  This  is  however  where  the  transition 
















Myanmar made a  transition  to market economy with  recent  significant political  reform; China has 
made  a  transition  to market economy without  fundamental political  reform; North Korea has not 











of  case  study of  three  regimes and quantitative methods  for  large pictures  in East Asia and other 
regions (large‐N study). To use these methods for this research, there are some concerns such as the 
“kitchen sink” method (i.e. including every possible variable in the equation); the “endogeneity” (i.e. 
the  causal  relation  runs  in both directions) problem;  and  the  “multicollinearty”  (i.e.  two or more 
predictor variables in a multiple regression model are highly correlated) problem 
Main  arguments  of  this  paper  are  as  follows.  Authoritarian  regimes  in  East  Asia  have  been 
transforming  themselves  into  different  types  of  hybrid  regime  for  its  own  survival.  The  following 
three  theoretical  frameworks  are helpful  to  analyze  their  authoritarian  resilience:  (1)  Institutional 
arrangement (electoral institution); (2) Authoritarian regime type (single‐party, military, personalistic, 
and hybrid); and (3) Their engendered similar but distinct patron‐clientele structures (at the elite as 








San  Suu  Ki.  Its  authoritarian  regime  type  is  still  military  type,  which  is  conventionally  the  most 
unstable  and  short‐lived,  but  not  for  Myanmar  and  similar  with  the  previous  South  Korea 
1960s~1980s. Its patron‐clientele structure is composed of two sectors: at the elite level, it revolving 
around the military armed force (tatmadaw) and connected entrepreneurs and at the mass level, the 
ordinary  citizens  are  largely  excluded,  but  are  somehow  connected  into  the  military‐based 
clientelism for their own survival. 
Case 2. Chinese Communist Party Regime in China 
Its  institutional  arrangement  (electoral mechanism)  has  no meaningful  election  above  the  village 
committee election with neither opposition parties and leaders nor substantial electoral experiences. 
This regime promotes “Socialist Democracy with Chinese Characteristics”, which is not very clear. Its 
authoritarian  regime  type  can be  categorized  as  single‐party  (Chinese Communist Party), which  is 
very stable with collective leadership at the top (established succession mechanism) and more than 
82  million  party  members.  The  patron‐client  structure  of  this  single‐party  regime  has  that  of 
revolving around political and economic resources at the elite level and that of not revolving around 
elections  and  largely  between  local  governments/cadres  and  newly  emerged  entrepreneurs 
excluding most ordinary citizens at the mass level. 
Case 3. The Kim Family Regime in North Korea 
Its  institutional  arrangement  (electoral  mechanism)  has  no  meaningful  election  without  any 
opposition parties and leaders and electoral experience of ordinary citizens. Its ruling coalition is the 






Based upon  the preliminary  research, more  specific mechanisms  related  to economic and political 
reform/transition in each case will be investigated. To be sure, some other factors for regime survival 
will  be  state  repression  (Its  proportional  change  with  political  openness?),  predatory  state  vs. 
developmental state, international factors (Nuclear Weapons, China/US…), and ideology (The Revival 











an  increase  in political violence‐ particularly near economically  important areas. Widespread public 
protests have taken place against planned dams and pipelines, and natural resources rich areas have 
been  affected  by  clashes  between  the  government  and  non‐state  armed  groups  in  Kachin  and 
northern Shan state.  Indeed, statements by representatives  for non‐state armed groups repeatedly 
assess  that  the  current  fighting  occur  because  the  government  wants  to  capture  these  natural 
resources.  But  this  behavior  flies  in  the  face  of  established  theories  on  rational  political 






one  effect  –  whether  parties  choose  to  engage  in  battle  near  or  far  from  important  economic 





While  there  can  be many  reasons  for why  civil  strife  erupts  somewhere,  the  choice of  action  by 
governments and rebels in the initiatl stages are strikingly similar across different countries. The first 
rebel offesnives  focuses on the achieving the goal of getting  increased access to power.  In the  first 
years of post‐colonial Burma, several  rebellious movements were almost able  to succeed with  this 
but the early ABSDF government managed to defend  itself. Fighting was extremely  intense as both 
sides committed all their available resources towards the military campaign  in the expectation that 
the  conflict  soon would be  over. Most of  the  fighting was  located  at  the most  economically  and 
symbolically  important  resources,  such  as  cities,  trading  posts  and  transport  routes,  as  capturing 
them could provide important resources for post‐conflict reconstruction.   
However, unless one side succeeds in defeating the other in these early clashes, belligerents have to 
reconsider  their  strategy.  Knowing  that  they  are  unable  to  comprehensively win  the  conflict  and 
achieve  their  ultimate  goals,  they  have  to  focus  on  secondary  goals  such  as  survival  and  to 
strengthen militarily over  time.  In order  to do  this,  governments will  claim  control over  as much 
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territory  as possible  to be perceived  as  strong  and  legitimate. Rebels, on  the other  side, need  to 
ensure  that  they control some  territory  for  recruitment purposes and are able  to set up bases  for 
military training, political education, and the development of a political wing. Both sides also need to 
be more cautious with  their existing  resources. Thus, even  though  the competitoin still centers on 
control over territory, belligerents are less willing to commit resources for this and clashes will not be 
near  economically  important  areas.  It  is  rational  for  them  to  avoid  fighting  near  economically 
important areas since that could disrupt their income from the ongoing trade with natural resources. 
To maximize income from these areas for the warring sides, they will instead establish arrangements 
to  ensure  that  they  receive  a  share  of  the  income  from  the  trade without  having  to  risk  losing 




will  again  reconsider  their  expectation  of  the  duration  of  conflict  and  subsequently  shift  from 
temporary  to  ultimate  goals.  In  order  to  improve  their  bargaining  position  as  well  as  secure 
important  resources  in  the  post‐conflict  society,  the  strategic  aim  of  the  parties  will  shift  back 
towards economically  important areas. At the same time, they will also be more willing to commit 
the  resources at  their disposal  to  secure  these areas  in what  is perceived as  the end‐game of  the 








religious  actors,  and  local  strongmen  who  have  been  trusted  with  controlling  the  political  and 
economic local life. This approach persisted even during the SLORC/SPDC “ceasefire” period. Despite 
an  opportunity  of  almost  two  decades of  reduced  violence  in  these  areas  and where many  local 
leaders explicitly requested government support for schools and healthcare, little interest was shown 
by Yangon/Naypyidaw. Tellingly, there were not even much  interest from Myanmar businessmen to 
access the  income from natural resources  in these areas, with almost all  investments only  involving 
foreign companies from, in particular, China and Thailand. The military government, and particularly 
local  commanders,  continued  to  tax  the  trade  in  these  areas  which  suggest  that  they  remained 




strategy  following  the  new  constitution  2008.  Since  then,  the  government  has  with  increasing 









to  natural  resources  are  the  events  that  led  to  the  resumption  of  the  Kachin  conflict  in  2011. 
Although tension had been lingering between the government and the KIO for some time, the spark 
that  started  the  fighting  was  the  intrusion  of  government  soldiers  into  an  area  that  the  1994 
ceasefire  terms  stipulated as controlled by KIO. This should not have necessitated an escalation of 
violence that now has lasted several years, but the government forces refused to withdraw while the 
KIO were similarly  reluctant  to concede  this economically  important  territory. Finally, many ethnic 
minority representatives also claim that the governments’ priorities in the ongoing peace talks have 
been to focus first on achieving a ceasefire with those groups that controlled the most economically 
important  areas.  As  the  peace  process  has  persisted  and  widened,  it  is  not  possible  in  2013  to 
suggest that the government only is interested in ceasefires only where there are natural resources. 
However, the content and uneven progress of the talks  indicate that both the government and the 
non‐state armed groups are  fully aware of  the  importance of  controlling  future economic growth: 
some groups have explicitly demanded that they are granted at least partial control over areas that 




during  the early  stages of  the peace process  as  competing  actors are  vying  for power  in a  future 
Myanmar. Second, while this may explain the violence in Kachin and northern Shan state, we should 
not underestimate the risk that this may delay or reverse the peace process. Increased violence is a 
threat  to  any  attempt  of  settling  or  implementing  a  settlement  and  there  is  a  risk  that  all  the 
Myanmar army and the non‐state armed groups move back into a mode where they expect fighting 
to persist of another generation or so. This would  likely  increase human rights abuse and challenge 
the  development  that  is  necessary  in  the  country  to  safeguard  both  the  peace  process  and  the 
political  reforms.  Third,  it  is  also  necessary  to  be  observant  on  how  this  competition  to  control 
natural resources and economic centers is manifested. An consequence of the contentious relations 
between government and non‐state armed group is that whichever actor ends up in control may also 
be  protective  against  any  other  community  or  political  organization  in  this  territory.  If  all 















speeches about  the need  for  the  ‘rule of  law’. However,  it has become clear  that  the government 
wishes  not  only  to  reinvigorate  existing  plans  to  expand  and  remodel  the Myanmar  Police  Force 
(MPF),  but  also  to  give  it  a  more  distinctive  civilian  style  and  ethos,  and  see  it  take  greater 
responsibility  for  some  key  aspects  of  the  country’s  internal  security.  Indeed,  such  steps  will  be 
essential if Myanmar is to strengthen the rule of law and make an orderly transition to a genuine and 
sustainable democracy. 
The armed  forces  (Tatmadaw) will  remain  responsible  for external defence and  for major  security 
operations such as counter‐insurgency campaigns against armed ethnic groups. However, it seems to 
be envisaged that, as part of the broad democratisation process, the MPF will assume a greater role 
in  terms of  law enforcement and  the maintenance of  internal order. Already,  there are more blue 
uniforms  than  green  uniforms  on  the  streets  of  Myanmar’s  population  centres,  protecting  VIPs, 
standing static guard outside government offices and diplomatic missions.  In rural districts they are 




To this end, the MPF  is being expanded, restructured and modernised. It  is already  larger and more 
powerful  than  it has been since  the colonial era, but  the goal  is a  force of over 100,000 men and 
women, with 34 ‘security’ battalions. As seen on the MPF’s comprehensive new Myanmar language 
website, recruitment standards and officer  level entry requirements have been raised. At the same 
time,  the  MPF’s  doctrine  and  training  programs  are  being  changed  to  give  greater  emphasis  to 
‘community‐based  policing’  by  unarmed  officers  working  in  close  cooperation  with  the  civil 










addition,  Myanmar’s  armed  forces  remain  very  powerful.  There  will  be  some  areas,  such  as 
intelligence  collection  and  internal  security  operations,  where  the  interests  of  the  MPF  and 
Tatmadaw  will  overlap.  The  respective  roles,  responsibilities  and  associated  benefits  of  the  two 
institutions may  be  sorted  out —  probably  in  the  Tatmadaw’s  favour —  but  there  could  still  be 
friction. Also,  there  are  cultural  issues  in  the  police  force which will  take  a  long  time  to  resolve. 
Corruption and the abuse of power, for example, are deeply‐rooted problems that will be difficult to 
eradicate. Until they are, the force’s relations with the civil population will remain problematical. 
In  addition,  such  reform measures  cannot  be  implemented  in  isolation  from  other  institutions  of 





uphold.  If officials  cannot  change and embrace  the new paradigm, or are  seen  to be  irretrievably 
linked  to  the old  regime,  then  they will need  to be  replaced. A more modern and effective police 
force will be rendered impotent, for example, if prosecutors, judges, and prison governors fail in their 
responsibilities. There needs to be a clear break with the past. 
Since  2011,  several  foreign  governments,  international  institutions  and  private  foundations  have 
approached Naypyidaw with offers of help in this area. While most cite the president’s speeches and 
refer  to broad  ‘rule of  law’  issues,  a number  seem  to  envisage direct  assistance  to  the MPF. The 
ability  of  foreigners  to  reform  Myanmar’s  police  force,  however,  is  limited.  They  can  provide 
specialised instruction, technical assistance and modern equipment. They can advise on concepts like 
rights‐based and community policing. This should lift the MPF’s ability to perform its basic functions, 
enhance  its  capacity  to  control  crime  and  disorder,  and  develop  democratic  policing  models. 
However,  fundamental  reform  of  the  MPF  will  depend  on  sustained  support  from  Naypyidaw,  a 
paradigm shift in the force’s professional culture and the development of a relationship of trust with 
the community. These are matters which can only be dealt with by the Burmese themselves.   
Over  the  past  decade,  a  broad  consensus  has  developed  at  the  international  level  on  what 
democratic policing  looks  like. Analysts have  identified seven basic principles:  that  the police  force 
operates in accordance with the law,  is regulated by a professional code of conduct, protects  life by 
minimising  the  use  of  force,  is  accountable  to  the  public,  protects  life  and  property  through 
pro‐active  crime prevention,  safeguards  human  rights  and  dignity,  and  acts  in  non  discriminatory 
manner.  These  seven  principles  can be  condensed  to  just  three:  the police  force must  adhere  to 






and  humane  society  in  Myanmar.  Also,  as  an  important  civilian  body  answerable  to  the  public 
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through  an  ‘elected’  government,  its  behaviour —  and  treatment  by  the  government  — will  be 
important  indicators of progress  in current attempts to  implement the rule of  law  in Myanmar and 











government  to  undertake  new  round  of  economic  reform.  Myanmar  is  country  full  of  natural 
resources. But, it has been one of the poorest countries since 1987. 
The urgency of  the new  round of economic  reforms. The Thein Sein government put  the political 
reform  as  its  priority，especially  during  the  first  year  of  the  new  government,  it  paid  not much 
attention  to  the  economic  reform  and  development.  Later,  the  top  official  realized  that  lagging 
economic reform would damage the political reform. 
The turmoil situation  in Arab world  in the past two years has shocked the Myanmar authority and 









nation  through  the  agricultural  development,  and  all‐round  development  of  other  sectors  of  the 
economy”.51 





economic  development.  The  new  laws  have  facilitate  the  investment  and  take more  preferential 
measures the investors to attract investment.   





Fourth,  Myanmar  has  reshuffled  several  economic  governing  organizations,  set  up  several  new 
service  organizations,  eliminate  the  conservative  officials,  and  put  the  reformer  to  the  important 
positions.  All  the  above  mentioned  measures  have  consolidated  the  reformers’  status  in  the 
government, unified and strengthened the all the government officials’ thoughts about reform, then 
to  improve  the officials’  consciousness and efficiency of  serving  for  the  investors.  For example,  in 
January, 2013, Myanmar government has  formed a  central  committee  for  further development of 
small  and  medium‐  sized  enterprises  (SME),  pivotal  for  national  economy  and  promotion  of 






























Opportunities  and  Challenges.  The  reported  pointed  out  that,  Myanmar  could  follow  Asia’s  fast 






capita  income  by  2030  if  it  can  surmount  substantial  development  challenges  by  further 
implementing across‐the‐board reforms. Stephen Groff, ADB’s Vice President for East Asia, Southeast 
Asia and the Pacific, said that, “Myanmar could be Asia’s next rising star, but for this to happen there 
needs  to  be  a  firm  and  lasting  commitment  to  reform  .”53  Also  in May,  2013,  the  IMF  said  in  a 
statement  that, Myanmar  reforms bearing  fruit, and  its economic growth  to gain momentum, and 




economic  development,  because  almost  every  sector  of  the  agriculture  and  industry  need 
development and  investment, and Myanmar has more  than 60 million people and  it has potential 
consumption ability. 
Second, Myanmar’s economic reform and development gets a  lot of support from the  international 
society.  The  informally‐named  Paris  Club,  a  group  representing  19  major  world  economies,  has 
forgiven  $6  billion  of  Myanmar’s  debt  in  January,  2013,  then  in  May,  Japan  wrote  off  nearly 
Myanmar’s $2 billion debt and extending new aid of 51.05 billion yen ($504 million). Myanmar has 
also get a lot of loans and aids from the international society. 
Third,  Myanmar  is  in  a  good  position  connecting  the  business  and  the  interflow  of  goods  and 
materials between Southeast Asia and South Asia, and Myanmar  is building  the  several economic 
zones will help Myanmar to become a center of products and logistics in the region, such as Dawei in 
Myanmar‐Thailand border area, Kyauk Phyu near the coast of India Ocean, and Thilawa near Yangon 
Port  off  the  Andaman  Sea.  These  special  economic  zones  will  better  bring  the  geographical 
advantages into play and boost its development. And there are rich natural resources in Myanmar. 
The  future  of  Myanmar’s  economic  reform  and  development  seems  bright.  But,  its  reform  and 
developing process will be an arduous one full of challenges. 
First, until now, many international investors suspect the future of new round of reform. According to 
the Corruption  index 2012  from Transparency  International, Myanmar was a  still one of  the most 
corrupted  countries  in  the  world,  which  was  a  big  obstacle  to  the  economic  reform  and 
development.55  The Wall Street  Journal’s article pointed out  that, Myanmar has only  just  cracked 
open to Western  investors after a  junta government stepped down  in 2011, and the private‐equity 
firms are divided over whether Myanmar will be a source of huge profits, or  just another place to 
endure losses.56 
                                                        
53 “Myanmar  Will  Be  Middle  Income  Nation  If  Reforms  Stay  on  Track  –  Report,”  Asian  Development  Bank,  August  20,  2012, 
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54 “Myanmar  reforms  bearing  fruit,  economic  growth  to  gain  momentum:  IMF,”  Kyodo  News  International,  May  22, 
2013,http://www.globalpost.com/dispatch/news/kyodo‐news‐international/130522/myanmar‐reforms‐bearing‐fruit‐economic‐growth‐gain
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even  there  are  several  big  enterprises,  and  their  technology, management,  and  operation  lag  far 
behind the  international  level. Facing more and more powerful  international companies, what’s the 
destiny of Myanmar’s national companies? How  to make  the  local and  international companies  to 
compete or cooperate harmoniously? Then to make them develop simultaneously?   
Internationally,  the  western  investors  don’t  have  enough  capital  to  invest  in  Myanmar,  and  the 
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တ႐ုတ္အားဆြဲသြင္းၿပီး တ႐ုတ္၏ ၿငိမ္း ခ်မ္းစြာ အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲျခင္းရရွိေရးကို 
က်င့္သုံးေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ စစ္ေရးမဟုတ္ေစေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို အဓိက အသုံးျပဳကာ 
တ႐ုတ္၏ထြန္းေတာက္လာမႈကို ၀န္းရံပိတ္ဆုိ႔ေရးသာ ျဖစ္ေတာ့မည္။ ႏုိင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေရးတန္ဖုိးမ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး  တ႐ုတ္၏ ႏိုင္ငံတကာပုံရိပ္ကို ပ်က္စီးေစရန္ႏွင့္ တ႐ုတ္၏ ႏိုင္ငံတကာ 
ေနရာကို ကန္႔သတ္ရန္ ယင္းသုိ႔ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အနက္ေကာက္ျခင္းျဖင့္ အေမရိကန္သည္ 
လႊမ္းမိုးမႈမ်ားကို အျပည့္ အ၀အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ယင္း၏ ဒီမိုကေရစီအားသာခ်က္မ်ား 
ျမန္မာ့အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္မ်ားႏွင့္ CSR,EIA ႏွင့္ SIA သေဘာ တရားမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္-
ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တ႐ုတ္၏ အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ မ်ားကို ျပင္းထန္ေသာ 
အေႏွာက္အယွက္အဆီးအတားမ်ားျဖစ္ေစရန္ အေမရိကန္ကေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္ အခ်ဳိ႕ ေသာ 
အေမရိကန္ NGO မ်ားသည္ ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းကို ဆန္႔က်င့္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို 
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ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့သည္ကို မ်ားစြာ ေသာသက္ေသအေထာက္အထားမ်ားက ျပသခဲ့ၾကသည္။ 




လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုအတြင္း ျမန္မာဆက္ဆံေရးတြင္ မိမိတို႔၏ သံတမန္ေရး 
ရာဆက္ဆံေရးခၽြတ္ေခ်ာ္မႈမ်ားကိုလည္း တ႐ုတ္ကနားလည္သေဘာေပါက္ရန္လိုအပ္သည့္ တ႐ုတ္သည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သာမန္ျပည္သူမ်ားအေပၚလံုေလာက္ေသာ အာ႐ံုစိုက္မႈမရွိခဲ့ဘဲ 
ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ဆက္ဆံေရးကိုသာ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ ထုတ္ယူေရးကိုသာ 
အမ်ားအားျဖင့္ အာ႐ံုစုိက္ခဲ့ေသာစီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ လူမႈေရးတာ ၀န္၀တၱရားမ်ားကို 
အားနည္းခဲ့သည္။ ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတိုးတက္ရန္ လံုေလာက္ေသာ ကူညီေပးျခင္းမရွိ 
ခဲ့ေပ။ ယင္းသို႔ေသာ လစ္ဟာမႈမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္အေပၚအေကာင္းျမင္စရာျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
တ႐ုတ္သည္ မိမိ၏မူ၀ါဒမ်ားကို ခ်ိန္ညႇိရန္ ႏွင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အျပဳအမႈမ်ားကို 
တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ 
 
ဒီမိကုေရစီျမႇင့္တငေ္ရးသည  ္ျမနမ္ာႏုိင္ငေံပၚ ထားရွသိည္ ့အိဘုားမားအစိးုရ၏ ခ်ိနည္ ႇိေရးအေျခခံပနး္တိငု ္
တစ္ခေုလာ 
 
အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားစုမွာဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားၾကသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ကို ျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ အေမရိကန္၏ အဓိက 
ႏုိင္ငံျခားေရးမဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္သံုးခုအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေတာင္ အာဖရိကတြင္ 
အသားေရာင္ခြဲျခားမႈ အဆံုးသတ္သြားၿပီးေနာက္ အေမရိကန္၏ ဒီမိုကေရစီတင္ပို႔ျခင္းသည္ 
အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းေရးတြင္ ၀င္ေရာက္စြပ္ဖက္ရန္မွ်သာမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ဒီမုိကေရစီတင္ပို႔ျခင္းကို 
အေရးႀကီးသည့္ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္ အျဖစ္လည္း ျဖစ္လာခဲ့သည္ ယင္းသည္ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးႏွင့္ 
အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရး၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီ ရန္ျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာ္အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ ျမႇင့္တင္ျခင္း ပြတ္တိုက္မႈျဖစ္လွ်င္ 
အေမရိကန္အစိုးရ သည္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျခင္းကို 
စြန္႔လြတ္မည္မွာ ယံုမွားသံသယရွိဖြယ္ ရာအေၾကာင္းမျမင္ေပ။  
 
ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံတို႔တြင္လည္း ကာလၾကာရွည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိခဲ့ၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္ကစစ္တပ္ အာဏာသိမ္းမႈတစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္သည္ ပါကစၥတန္အေပၚ 
အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရွိသလို ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္လည္း ၎၏ ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားကို 
မည္သည့္အခါမွ် ရပ္တန္႔ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားသည့္ 
အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို အဘယ္ေၾကာင့္ မ႐ုပ္သိမ္းႏုိင္ရသနည္းဟု အခ်ိဳ႕ေသာ ပညာရွင္မ်ားက 
ေမးခြန္းထုတ္ၾကသည္။ အေမရိကန္သည္ ႏွစ္ေပါင္း(၃၀)ၾကာ အာဏာရယူထားသည့္ အီဂ်စ္သမၼတေဟာင္း 
မူဘာရတ္အေပၚမည္သည့္အခါကမွ် မ႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည့္အျပင္ သူသားျဖစ္သူကိုလည္း သူ၏ေနရာကို ဆက္ခံရန္ 
ႀကိဳးပမ္းမႈျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။ ေဆာ္ဒီအာေရဘီးယား၊ ကူ၀ိတ္နင့္ ဘ႐ူႏုိင္းတို႔သည္ 
အလံုးစံုသက္ဦးစံပိုင္ဘုရင္စနစ္ကို က်င့္သံုးသည့္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္အစိုးရသည္ 
အဆိုပါေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဒီမိုကေရစီ အသြင္းကူးေျပာင္းမႈျပဳလုပ္ရန္ မည္သည့္ အခါကမွ် 
ဖိအားမေပးခဲ့သလို ယင္းတို႔သည္ အေမရိကန္၏ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ 
မ႑တိုင္က်ေသာေနရာမ်ားတြင္ ရွိခဲ့သည္။  
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ဒီမိုကေရစီသည္လူသားမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး ႏုိင္ငံေရး စနစ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းစနစ္သည္ 
အနတၱတန္းခိုးရွင္မဟုတ္ သလို ႏုိင္ငံတစ္ခုခုတြင္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ႐ႈပ္ေထြးေပြလီေသာ 
ျပႆနာရပ္အားလံုးကို ေျဖရွင္းႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ဖိလစ္ပိုင္ ႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ 
အေမရိကန္၏ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ေကာင္းမြန္ 
ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈမရွိခဲ့ဘဲ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ က်႐ႈံးႏိုင္ငံျဖစ္လုနီးပါအေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိေနသည္။ 
ႀကီးမားေသာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ၏တာ၀န္၀တၱရားအျဖစ္ အေမရိကန္သည္ ဒီမိုကေရစီအသြင္းကူးေျပာင္းမႈကို 
တိုးျမႇင့္ေစရန္သာမက ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တို႔အား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစြမ္းအား ႏွင့္ 
စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတိုးျမႇင့္ရန္အတြက္လည္း အကူအညီေပးရန္လိုအပ္သည္။ ဤအပိုင္းတြင္ 
အေမရိကန္သည္ေကာင္းစြာေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိဟု ပညာရွင္မ်ားက ယူဆၾကသည္။ 
အေမရိကန္မူ၀ါဒထိန္းညႇိမႈ၏ ထိေရာက္ႏုိင္စြမ္းကို ျမန္မာျပည္သူမ်ား အကဲျဖတ္ရမည္ျဖစ္သလို 
ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္မႈမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ရမည္ျဖစ္သည္။  
 
၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ အိုဘားမားအစိုးရ တက္လာၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္၏ စန္းထလာျခင္းကို ၀န္းရံပိတ္ဆို႔ရန္အလိုငွာ 
တ႐ုတ္-ျမန္မာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အတားအဆီးျဖစ္ေစရန္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၎၏ 
အဓိကရည္မွန္းခ်က္ကို ခ်ိန္ညႇိခဲ့သည္။ အေမရိကန္- ျမန္မာဆက္ဆံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ တ႐ုတ္ကို 
ရည္ရြယ္ျခင္းမဟုတ္ဟု ၎က ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားအတြက္ မူယံုႏုိင္ဖြယ္ရာမရွိေပ။ 
 
အိုဘာမ်ားအစိုးရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား၏ ယုတၱိက်ေသာဆက္ဆံေရး-၁၉၈၈ခုႏွစ္ကတည္းက 
တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ 
ဒီမိုကရက္တစ္အစိုးရသည္ ျပည္သူမ်ား ၏ ဆႏၵကို ေလးစားရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
ဒီမိုကေရစီအသြင္းကူးေျပာင္းမႈျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာ ၾကားမ်ားစြာေသာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ေခ်ာမြတ္စြာ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ ျမစ္ဆံုဆည္၊ 
လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းတို႔သည္ 
အေမရိကန္လႈပ္ရွားမႈ၏ ပစ္မွတ္ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။  
 
အေမရကိန္မ၀ူါဒခ်ိနည္ ႇိျခငး္အေပၚျမနမ္ာ၏ တု႔ံျပနမ္ႈ 
 
အေမရိကန္မူ၀ါဒ ခ်ိန္ညႇိမႈအေပၚျမန္မာ့လူအဖြဲ႕အစည္းက အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ တံု႔ျပန္မႈမ်ားေပးခဲ့ၾကသည္။ 
 
အေမရိကန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အာ႐ံုစိုက္မႈမ်ားပိုမိုေပးႏုိင္သည္ဟု ျမန္မာျပည္သူ႔အခ်ဳိ႕က 
ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာ၊ (၁၅)ရက္ေန႔တြင္ ၀ါရွင္တန္ပို႔စ္သတင္းစာ၌ 
(အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ၀ါရွင္တန္၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေရြးခ်ယ္မႈအသစ္)ဟု ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ 
ျမန္မာအစိုးရအရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဇာ္ေဌးကေရးသားခဲ့သည့္ ေဆာင္း ပါးျဖစ္သည္။ အဆိုပါေဆာင္းပါးတြင္ 
“အေနာက္ကမ ၻာကနားလည္ရမည္မွာ ယေန႔ေခတ္ ပထ၀ီႏုိင္ငံေရးအေျခအေန အထူး သျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို 
လုိအပ္ေနေသာ တ႐ုတ္၏ ဆန္းထလာမႈပင္ျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သို႔ အေရးတစ္ႀကီးျဖစ္ေနသည့္ကာလတြင္ 
ျပင္ပကမ ၻာႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခ်ိတ္အဆက္ကို ျဖစ္ထြန္းေစရန္ ၀ါရွင္တန္ႏွင့္ အျခားအစိုးရမ်ားက 
ကူညီရမည္ျဖစ္သည္။ ေပက်င္း က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာ ျမစ္ဆံုဆည္ကို 
ကၽြန္ေတာ္တို႔သမၼတႀကီးက ရပ္တန္႔ထားျခင္းသည္ သူ၏ရပ္တည္ ခ်က္ကို ကမ ၻာအား 
အခ်က္ျပလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ယင္းအခြင့္အေရးကို မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့ 
လွ်င္ ၀ါရွင္တန္သည္ အင္ဒိုခ်ဳိင္းနားေဒသတြင္ အခင္းအက်င္းအသစ္မွကင္းကြာသြားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ 
 
သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားက အေမရိကန္အေပၚေစာဒကတက္ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
106 
အခ်ဳိ႕ေသာ ျမန္မာ အထက္တန္းလႊာမ်ားက ေျပာၾကသည္မွာျမန္မာႏုိင္ငံက မ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး 
အေမရိကန္၏ တံု႔ျပန္မႈမ်ားကမူ နည္းေသးသည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာဖဂန္ႏုိင္ငံထက္ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးေသာ္လည္း အာဖဂန္ႏုိင္ငံသို႔မူ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ 
ရွိေသာ အကူအညီမ်ားကို အေမရိကန္က ေထာက္ပံ့ေပးေနၿပီးျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚမူ ေငြေၾကးေထာက္ 
ပံ့မႈမ်ားမေပးဘဲ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ယင္းတို႔က အေမရိကန္၏ 
လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကို အားမရၾကေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးအတြက္ အိႏၵိယႏွင့္ 
တ႐ုတ္တို႔သည္ အေရးႀကီးေသာ မိတ္ဖက္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု ေနျပည္ေတာ္အေျခစိုက္ 
ေနာက္ထပ္အရာရွိတစ္ဦးက ေထာက္ျပခဲ့သည္။ အေမရိကန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို မည္ သည့္ဒုကၡမွ် 
ေပးႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု သူကေမွ်ာ္လင့္သည္။  
 
၂၀၁၂ စက္တင္ဘာတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ CSIS ျမန္မာခရီးစဥ္ အစီရင္ခံစာအရ အခ်ဳိ႕ေသာ 
ျမန္မာအထက္တန္းလႊာမ်ားက တ႐ုတ္ႏွင့္အေမရိကန္ၾကား ခ်ိန္ခြင့္လွ်ာညႇိရန္ 
ႀကိဳးစားေနၾကသည္ဟုဆိုသည္။ (ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုျပဳလုပ္ရန္ႀကံေဆာင္ သည့္ 
ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တ႐ုတ္အေပၚျမန္မာအစိုးရ မီွခိုေနရျခင္းကို ပဓာနက်ေသာ အားေပးလႈံ႕ေဆာ္ 
သူအျဖစ္ ပံုႀကီးခ်ဲေဖာျ္ပခဲ့ပံုရသည္ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ယံုၾကည္ၾကသည္။ တကယ္တန္းတြင္မူ အုပ္စု၏ 
ၾကားခံသမားမ်ားက တ႐ုတ္ အခန္းက႑ကို အစဥ္အလာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံအျဖစ္သာ အေလးထားၿပီး 
တ႐ုတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအေပါင္းသံုည ရလဒ္ထြက္ ေပၚေစ မည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက 
ေရွာင္ရွားေစလိုၾကသည္။ စစ္အစိုးရခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား အတြင္း ျမန္မာႏွင့္ကုန္သြယ္ေရး၊ 
စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်မႈ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးအေပၚတြင္ ကာလၾကာ ရွည္စြာ 
တ႐ုတ္ကအားလံုးနီးပါး အုပ္စည္းထားမႈကို ေပးထားခ်က္အျဖစ္ ဆက္လက္ထားရွိသည္။ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔၏ လ်င္ျမန္စြာ ေႏြးေထြးလာေသာ ဆက္ဆံေရးတို႔သည္ 
တ႐ုတ္တြင္သံသယ၀င္စရာမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေစၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ 
၀န္ရံပိတ္ဆို႔ေရးအားထုတ္မႈမ်ားအေပၚ ေၾကာက္ရြံ႕စိုးထိပ္မႈမ်ား႐ုတ္တရတ္ ေပၚေပါက္လာေစ သည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေမရိကန္၏ ခ်ည္းကပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႀကိဳတင္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ 
မူ၀ါဒတစ္ခု သည္ တ႐ုတ္ကို ၀န္းရံပိတ္ဆို႔ရန္ျမန္မာႏုိင္ငံအား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအား 
အသံုးျပဳေနသည္ဆိုေသာေပက်င္းပူပန္မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။  
 
ျမနမ္ာ-အေမရကိန ္ဆကဆ္ေံရးဖြ႕ံၿဖိဳ းတုိးတကမ္ႈအေပၚ တ႐တု၏္သေဘာထား-တ႐တု္ပညာရငွတ္စ ္
ေယာက၏္ ႐ႈေထာင္ ့ 
 
အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ရန္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခြင့္အေရးကို ႏုိင္ငံအားလံုး ေလးစားရမည္။ 
ျမန္မာ့နိင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို အေမရိကန္ထံမွ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ၎၏စီးပြားေရး 
အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေခတ္မီ ေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ ႀကီးစြားေသာ 
အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းလိမ့္မည္ကို တ႐ုတ္ပညာရွင္မ်ားက အျပည့္အ၀နားလည္သေဘာေပါက္ၾက သည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံႏွွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ အေမရိကန္တြင္လည္း 
အခြင့္အေရးရွိသည္။ ယင္းကို တ႐ုတ္ကလည္း အၿမဲတမ္းအေထာက္အပံ့ျပဳခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ဇြန္လတြင္ 
ေပက်င္း၌ ျမန္မာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ အရာရွိမ်ား၏ လ်ဳိ႕၀ွက္အစည္းအေ၀းတစ္ခုကို တ႐ုတ္က 
လက္ခံက်င္းပေပးခဲ့သည္။ ၂၀၀၈နာဂစ္ဆိုက္ကလုန္းမုန္တိုင္းၿပီး ေနာက္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္သို႔ 
ကပ္ေဘးေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား အေမရိကန္စစ္ဘက္ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ 
ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ အေမရိကန္တို႔အားတ႐ုတ္က ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။  
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တ႐ုတ္ျမန္မာ နယ္ျခားေဒသ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ျမန္မာရွိ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈအားလံုးတို႔သည္ 
အပ်က္အစီးမခံႏိုင္သည့္ တ႐ုတ္၏အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကံအေၾကာင္းမလွစြာျဖင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေမရိကန္၏လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ယင္းတို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။  
 
နိဂံုး 
တ႐ုတ္ႏွင့္အေမရိကန္တို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ႏွစ္ဖက္စလံုးက 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ႏွင့္ တရားေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားရမည္ျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာျပည္သူတို႔အား ယင္းတို႔၏ဆႏၵႏွင့္ ဆန္႔က်င္ၿပီး တစ္စံုတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ရန္ 
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် ဖိအားေပးျခင္းမျပဳလုပ္ရ၊ ယေန႔ကာလသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ 
ခ်မွတ္ထားသည့္ အေမရိကန္၏ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈအားလံုးကို ဖယ္ရွားပစ္ရမည့္ 
အသင့္ေတာ္ဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္သည္။  
 
ေခတ္မီေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခုအတြက္ တည္ၿငိမ္ၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု တ႐ုတ္က 
လိုအပ္သည္။ အေမရိကန္ သည္ အားထားေလာက္သည့္ မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ 
တ႐ုတ္သည္အာရွတြင္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား အာ႐ံု စိုက္မႈ ပိုေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေရးကို 
ဆက္ဆံေရးကို လြတ္လပ္စြာတည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ ေစ အေမရိကန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
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အခြင့္အလမး္မ်ားႏွင္ ့ႀကဳံေတြ႕ရဖြယရ္ွသိည္ ့အႏၱရာယမ္်ား 
 
• ၂၀၁၁ ခုႏွစ ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင ္ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ထြက္ေပၚခဲ့သည္ ့ၿငမိ္းခ်မ္းေရးလုပင္န္းစဥ္သည ္လြတ္လပ္ေရးရၿပီး 
ကတည္းက လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ရသည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဆုိင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားကိ ုေျဖရွင္းရန ္ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း အေကာငး္ဆုံးအခြင့္အလမ္းျဖစ္သည္။  
 
• မၾကာေသးမီက အစိုးရႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(KIO) ၾကား တုိက္ပြဲမ်ားရပ္နားသြားျခငး္သည္ 
အစိုးရႏွင့္ ကနဦးအပစ္အခတ္ရပ္စေဲရး သေဘာတူခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ အဓိက်ေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ 
လက္နက ္ကိုင္ အုပ္စု Non State Armed Group (NSAG) မ်ား အားလုံး အတြက္ ပထမဆုံးေသာ 
အလားအလာျဖစ္သည္။  
 
• သုိ႔ေသာ္လည္း အေရးႀကီးသည့္ကိစၥရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားကို မေျဖရွင္းရေသးေပ။ ယင္းကိစၥမ်ားကို 
မေျဖရငွ္းလွ်င ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစစ္ဥ္သည ္ေအာင္ျမင္ႏုိင္ဖြယ္မရွေိပ။ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ 
သက္ဆုိင္သူမ်ားၾကား ရွည္လ်ားေသာ သမုိင္းတစ္ေလ်ာက္ မယုံၾကည္မႈမ်ားရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ 





• ပဋိပကၡအက်ဳိးဆက္မ်ားကို ခံစားရသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားသည္ NSAG မ်ားၾကား 
အပစ္အခတ္ရပစ္မဲႈမ်ားမ ွအက်ဳးိအျမတ္မ်ားရခဲသ့ည္။ အေၾကာက္တရား ေလ်ာ့က်ျခင္း၊ 
အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား ပုိမိုတုိးတက္လာျခင္းႏွင့္ ခရီးသြား ျခင္းအတြက္ 
ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား။ 
 
• ပဋိပကၡအက်ဳိးဆက္မ်ားကို ခံစားရသည့္ ရပ္ရြာမ်ား၏ အဓိကက်ေသာ ပူပန္မႈမွာ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ လုံၿခဳံေရး 
ျဖစ္သည။္ 
 
• မ်ားစြာေသာ တုိင္းရင္းသားရပ္ရြာမ်ားတြင္  စစ္ထဆဲြဲသြင္းခရံမႈ မ်ားစြာဆက္လက္ ရင ္ဆုိင္ရဖြယ္ရွိသည္။ 
အကယ္၍ ျမနမ္ာစစ္တပ္ႏွင္ ့NSAG မ်ားက ရပ္ရြာမ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအျဖစ ္မွတ္ယူၿပီး 
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္မဟုတ္ေသာ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားမွ ဆုတ္ခြာႏုိင္မည္ဆုိလွ်င္ သက္ဆုိင္သူတုိင္းရင္းသား 




• ကနဦး အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးမ်ားသည္ တပ္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင္ ့လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ အျပဳအမ ူ
(အပစ္အခတ္ရပစ္ေဲရး က်င့္၀တ္) မ်ားႏွင့္ပက္သက္ေသာ ခုိင္မာသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ 
ေရရွည္ခုိင္မာ ရန္ လုိအပ္သည္။  
 
• အပစ္အခတ္ရပရ္ပ္စေဲရး ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခငး္အတြက္ လုိအပ္ခ်က္။ 
 
• လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနသည္ ့အဓိကက်ေသာ ႏွစ္ဖက္ၾကားတုိက္ပြဲမ်ား (ဥပမာ- ရွမ္းျပည္နယ္) 
ႏွင့္ပက္သက္ ေသာ အလြန္တရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား။ ျမန္မာစစ္တပ္သည ္အစိုးရ၏ 





• ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားေနေသာ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တုိ႔ၾကား ပဋိပကၡမ်ားမ ွ
ေပၚထြန္းခဲ့သည္ ့ကာလရွည္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားကိုေဆြးေႏြးရန္၊ ကနဦးအပစ္အခတ္ရပစ္ေဲရး 
သေဘာတူညီခ်က္မွ ေရႊ႕ရန္လုိ အပ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန ္အစုိးရက မူအားျဖင္ ့
သေဘာတူထားခဲ့ေသာ္လည္း ယခု အခ်ိန္အထ ိစတင္ျခင္း မရွေိသးေပ။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည ္
တျဖည္းျဖည္းနီးကပ္လာၿပီျဖစသ္ည။္ 
 
• တုိင္ရင္းသားသက္ဆုိင္သူမ်ား (NSAG မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား) သည္ 
ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တြင္ မမိိတုိ႔၏ အသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာကိုယ္စားျပဳႏုိင္ရန ္မူ၀ါဒႏွင့္ 
နည္းဗ်ဴဟာ အဆက္အစပ္ ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာငရ္န ္လုိအပ္သည္။  
 
• ပဋိပကၡအက်ဳိးဆက္ကို ခံစားရေသာ ရပ္ရြာမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား 
အပါ အ၀င ္အဓိကသက္ဆုိင္သူမ်ား ပါ၀ငရ္န ္လုိအပ္သည္။ အစိုးရက ထုတ္ျပန္ေသာ အလုပ္မေူဘာင္ 
သေဘာတ ူညီခ်က္ (တုိင္းရင္းသား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစီအစဥ)္၏ ႐ႈပ္ေထြးမႈအရဆုိလွ်င္ 
ေထာက္ပံ့ပုိ႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚ မႈတစ္ရပ္ရွိလိမ့္မည္ျဖစသ္ည္။  
 
ထးူျခားသည့္ ကစိၥရပမ္်ား- ပဋပိကၡအက်ဳးိဆကခ္စံားရေသာ ေနရာမ်ားတြင ္စညး္မ်ဥး္ျဖင့္ထနိး္ခ်ဳပျ္ခငး္မရွေိသာ စးီပြား 
ေရးလပုင္နး္မ်ား ၀ငေ္ရာကလ္ပုက္ိငုျ္ခငး္၊ ေျမယာသမိး္မႈ၊ အႀကးီစား စမီကံနိး္မ်ား 
 
• ပဋိပကၡအက်ဳိးဆက္ခံစားရေသာ ေနရာမ်ားတြင ္လုပ္ကိုင္ၾကသည္ အမ်ားဆုံးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္မ်ားမွာ 
သယံဇာတ ထုတ္ယူေရး (သစ္ခုတ္ျခင္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း စသည့္) လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ေဒသဆုိင္ရာ 
သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အာဏာလက္၀ယ္ရွိသူ (ဥပမာ- ျမနမ္ာ စစ္တပ္၊ NSAG) တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေလ့ 
ရွိၾကသည္။  
 
• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင ္ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈကိ ုပ်က္ဆီးေစႏုိင္ေသာ 
အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ လူမႈေရး ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုငိ္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကဲ့သို႔ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားလည္းရွိသည္။ 
 




• အဓိက်ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံ စီမံကိန္းမ်ား (ဥပမာ-ေရအားလွ်ပ္စစ ္ဆည္မ်ား) ႏွင့္ပက္သက္ေသာ 
ပူပန္မႈမ်ား။ 
 
ထးူျခားသည့္  ကစိၥရပမ္်ား-- အပုခ္်ဳပမ္ႈ၏ ေဒသႏၱရ ကိယုပ္ိငုအ္ပုခ္်ဳပခ္ြင့္ႏွင္ ့ႏိုငင္ေံရး 
 
• တုိင္းရင္းသားမ်ားေနထုိင္ၾကေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင ္ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ပက္သက္ေသာ 
ေစ့စပ္ညွ ိႏႈိင္းမႈမ်ားကို အစိုးရက မူအရ ျပဳလုပခ္ဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
ခုိင္မာသည့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမရွိသည္ ့အတြက္ ယခုအခ်နိ္အထိ တုိးတက္မႈမရွိေသးေပ။ 
 
• အပစ္အခတ္ရပစ္ေဲရး ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ယခင္ယွဥ္ၿပဳိင္တုိက္ခုိက္ေနရေသာ 
ပဋိပကၡအက်ဳိးဆက္ကိုခံစားရသည့္  ေနရာေဒသမ်ားသို႔ အစိုးရ၏ အာဏာစက္ကိ ုခ်႕ဲထြင္ရန ္
တြန္းအားေပးမႈတစ္ခုသာ ျဖစ္ပုရံသည္။ 
 
• ယခင္က ရရွိႏုိင္ျခင္းမရွိေသာ ပဋိပကၡက်ဳိးဆက္ကို ခံစားရသည္ ့ေနရာေဒသမ်ားသို႔ အစုိးရ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
(ဥပမာ- က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိမႈ တုိးျမင့္ျခင္း၊ အုိင္ဒီကတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း) ခ်႕ဲထြင ္
ျခင္းသည ္ထိခုိက္လြယ္သည့္ လူဦးေရအတြက္ အေပါင္းလကၡဏာတစ္ခုျဖစႏို္င္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံအား 
ၿခိမ္း ေျခာက္မႈအျဖစ ္ဆက္လက္ယူဆေနၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္ကိုလည္း အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္သဟူ ု
ယူဆ ေသာ ေဒသႏၱရရပ္ရြာမ်ား က ၿခိမ္းေျခာက္မႈအျဖစ္လည္း ႐ႈျမင္သြားႏုိင္သည္။  
 
• ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမနမ္ာအစိုးရ အာဏာပိုင္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း စနစ္မ်ားတုိးခ်႕ဲရန္ အားထုတ္မႈမ်ားကို အစိုးရ 
မဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၊ အက်ဳိးဆက္ခံစားရေသာ ရပ္ရြာမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအုပ္စ ု
မ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပၿ္ပီး ေဆာင္ရြကသ္င့္သည္။  
 
• ပဋိပကၡအက်ဳိးဆက္ခံစားရေသာ ေနရာေဒသမ်ားစြာတြင ္ေဒသႏၱရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (နယ္ျခားျဖတ္ေက်ာ ္
လုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ) ကသာ ပဋိပကၡအက်ဳိးဆက္ခံစားရ ေသာ ရပ္ရြာမ်ားကုိ အကူအညီ 
မ်ားေပးသည့္ ေအဂ်ငစ္ီမ်ားအျဖစ ္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားရွိခဲ့သည္။ ေဒသႏၱရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္လက္တြဲ 
လုပ္ကိငု္ေနေသာ မ်ားစြာေသာ NSAG မ်ား ႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္း (CBO) မ်ား သည္ေထာက္ပံ့ 
မႈမ်ားကိုအကန႕္အသတ္မ်ားၾကားမွလုပ္ေဆာင္ေနရသည့္တိုင္ ယင္းေဒသ၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ 
ႏွင့္ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိငု္ရာမ်ားကိုကာလအတန္ၾကာကပင္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည။္ 
 
• ပဋိပကၡဇုန္မ်ားရွ ိမ်ားစြာေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူမ်ားႏွင္ ့အျခားေသာ ရပ္ရြာမ်ားအတြက ္NSAG ႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေသာ အရပ ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္ ့လူပုဂၢဳိလ္မ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
လူပုဂၢဳိလ္မ်ားထက္ တရား ၀င္ျဖစ္မႈ ပိုမုိသည္ဟု မွတ္ယူၾကသည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ 
ကြန္ရက္မ်ားသည ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ ္တြင္ ကုိယ္ပုိင္ျဖစ္မႈတစခ္ုကို ႏွစ္ၿခဳိက္ေနျခင္းသည ္
မရွိမျဖစ္အေရးပါသည္။  
 
• အဆုိပါ ေနရာေဒသမ်ားသုိ႔ ၀င္ေရာက္ေနသည့္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေၾကာင့္ 
ရွိေနေသာ ေဒသႏၱရ စြမ္းရည္မ်ားကုိ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ လြမ္းၿခဳံျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ျဖစ္စဥ္တြင္ယုံၾကည ္စိတ္ခ်မႈကိ ုပ်က္စီး ေစျခင္းစေသာ ရင္ဆုိင္ရမည့္ အႏၱရာယ္တစ္ခုရွိေနသည္။  
 
111 
• တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမရွိဘ ဲ(အထိအခိကု ္မရွ)ိ ယခင္က ယွဥ္ၿပဳိငတ္ုိက္ခုိက္ေနေသာ ေနရာေဒသမ်ားသုိ႔ အစိုးရ 
အာဏာပုိင္မႈ ခ်႕ဲထြင္ျခင္းကိ ုေထာက္ပံ့ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင ္ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈကိ ု




• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင ္ပါ၀ငလ္ုပ္ကိုင္ေနသည့္တုိင္ အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ 
တုိင္းရင္း သား အသုိင္းအ၀ုိင္း (ႏွင့္ NSAG မ်ား) ကုိ ယင္းတုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဇာတ္လမ္းမ်ားတြင္ အဓကိ 
ဇာတ္ေကာင ္မ်ားအျဖစ ္႐ႈျမင္ျခင္းထက္ တုိင္းရင္းသား အသိုင္းအ၀ုိင္းကို အစုိးရ 
(ႏုိင္ငံတကာအေထာက္အပံမ်ားႏွင့္)က ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္/ တုိးတက္ေအာင ္
လုပ္ေဆာင္မႈေအာက္တြင္ေနထုိင္ၾကရမည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအျဖစ ္႐ႈျမင္ေနဆျဲဖစ္သည္။  
 
• ဆုိခဲ့သည့္အတုိင္း လက္ေတြ႕တြင ္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေနရာေဒသမ်ားတြင ္မၾကာခဏႀကဳေံတြ႕ခဲ့ရသည္မွာ 
ယခင ္က ေရာက္ရွိႏုိင္ျခင္းမရွသိည့္၊ ပဋိပကၡအက်ဳိးဆက္ခံစားရသည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင ္အထက္-
ေအာက္ ႏိုင္ငံ ့၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေဆာက္အအုံမ်ား ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္ျခင္းသည္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင ္ယုံၾကည္မႈ ပ်က္ျပားေစသည္။  
 
• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ခက္ခေဲသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားၿပီး 
တုိင္းရင္းသားအသုိင္း အ၀ုိင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္-လူအဖြဲ႕အစည္းဆက္ဆံေရးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ဆ ဲ
မ်ားစြာေသာ ခက္ခသဲည့္ ျပႆနာ မ်ားကို ေျဖရငွ္းေနျခင္းျဖင့္ ကုိယ့္ကိုကိုယ္ ခ်ီးမြမ္းေနရျခင္းကို 
သေဘာေတြ႕ေနမည့္ ထည္သြင္းစဥ္းစားရဖြယ ္ရင္ဆုိင္စရာေဘးအႏၱရာယ္တစ္ ခုလည္းရွိေနသည္။ 
ထုိသုိ႔ျဖစ္လွ်င ္ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံကိ ုတည္ေဆာက္ ရမည္ ့အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း 
ဆုံး႐ႈံးသြားဖြယ္ရွိသည္။  
 
ဆုခံ်ကႏွ္င္ ့ေအာကမ္လွာေသာ ဖကဒ္ရယစ္နစ ္
 
• ထိပ္တန္းအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ အခ်ိန္ဆြဲထားျခင္း၊ အထက္-ေအာက္ႏွင့္ 
မူၾကမ္းအတုိင္းေဆာင ္ရြက္ၾကမည့္ ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ အႏၱရာယလ္ည္းရွိသည္။ ညွႏိႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည ္
အဓိကက်ေသာ လႈပ္ရွားသူမ်ား က ရလဒ္မဲ့ခ်ဥ္းကပ္မႈ မ်ားကို သုံးကာ (အထူးသျဖင္ ့၂၀၁၅ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင ္၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ျခင္း) တရားဥပေဒနညး္က် ေဆြးေႏြးမႈမ်ား (ဥပမာ- 
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခဥံပေဒဆုိင္ရာ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလေဲရးတြင)္တြင္ ပိတ္မိေနႏုိင္သည္။  
 
• တုိင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ဦးစားေပးအတြက္ အေရးကိစၥမ်ားကိ ုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး အစုိးရႏွင့္ 
လ်င္ျမန္ေသာ ညွႏိႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ နစ္နာခ်ကမ္်ား (ဥပမာ- 
ဘာသာစကားအသုံးျပဳမႈႏွင့္ ေျမယာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ) ေကာင္းမြန္ေသာ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ 
သတိျပဳမႈကိ ုေဖာ္ထုတ္ျပသရန္အလုိ႔ငွာ အစုိးရက အခ်ဳိ႕ေသာ သေကၤတျပဳျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕ဆန္ေသာ 
အေလွ်ာ့အတင္း/ဟန္ပန္မ်ားကို ျပဳလုပ္ရန ္လုိအပ္သည္။   
 
• တုိင္းရင္းသားအသိုင္းအ၀ုိင္း၏ အေရးေပၚပပူန္မႈမ်ားႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရငွ္းရာတြင ္
အကူအညီျဖစ္မည့္ ေဒသႏၱရလုပ္ငန္းမ်ားကိ ုအေထာက္အကူေပးပါ။ ေအာက္ေျခတြင ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန ္ခိုင္မာၿပီး ေရရွည ္ႀကဳိးပမ္းမ်ားသည ္အထူးအေရးႀကီးလွသည္။ 
အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအေျခအေနအရ ႏုိင္ငံေရးညွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည ္၂၀၁၄ ေႏွာင္းပိုင္းအထိ 
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တစ္စုံတရာ အတုိင္းအတာအထိ အေျခက်ဦးမည္မဟုတ္ေပ။ (ကံေကာင္းခဲ့လွ်င္ ယင္းသို႔ေသာ 
သေဘာတစ္ညီခ်က္တစ္ရပ္ရပက္ိ ုျမန္မာစစ္တပ ္သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အဓိက က်သည့္ 
သက္ဆုိင္သူမ်ားလက္ခံၾကမလားဆုိေသာ ေမးခြန္းက ရွိေနဆျဲဖစ္သည္။) 
 
• လုိအပ္ခ်က္မ်ား၏ ဘုံနားလည္မႈမ်ားကိုတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ယင္းတုိ႔အားေျဖရွင္းရန္အတြက္ 
ပူးတြဲလုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ခ ုေဖာ္ေဆာင္ရန္အလုိ႔ငွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း လုိအပ္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားေကာက ္ယူ ဆန္းစစ္ရာတြင္ အစိုးရႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားသည္ NSAG မ်ား၊ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းႏွင္ ့ပဋိပကၡအက်ဳိးဆက ္ကို ခံစားရသည့္ ရပ္ရြာမ်ားႏွင္ ့လက္တြဲ 
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။  
 
• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကိ ုစမ္းသပ္ျခင္းႏွင္ ့အဓိကက်ေသာ သက္ဆုိင္သူမ်ားကိုအပိုင္းတြင္ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ 
ယုံၾကည္ စိတ္ခ်မႈ တည္ေဆာက္ေရး အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမွင့္တင္ပါ။ 
ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့ အထမ်ားကုိ  (ႏွစ္လုိဖြယ္ ေကာင္းေသာ စုံစမ္းေမးျမန္းခ်ဥ္းကပ္မႈ) -ဥပမာ 
ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း နယ္ပယ္မ်ားတြင္- ရွာေဖြၿပီး အေထာက္အကူေပးပါ။  
 
• ေဒသႏၱရ အေလ့အထကို အားျဖည့္ၿပီး တည္ေဆာက္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင္ ့
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ စနစ္မ်ားၾကား 
ဆုံခ်က္ျဖစ္ေပၚလာေအာင ္အေထာက ္အကူေပးပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပင္န္းစဥ္တြင္ ေဒသႏၱရေအဂ်င္စီကိ ု
အေထာက္အကူျဖစ္ေသာေနရာမ်ားဖန္တီးႏုိင္မည္ ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တစ္ရပက္ုိရပ္ရြာမ်ား (ႏွင့္ NSAGမ်ား၊ 




• လတ္တေလာ အပစ္အခတ္ရပစ္ေဲရးမ်ားသည္ NSAG မ်ား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ လြတ္ေျမာက္ဇုန္မ်ား  
( ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ ္မ်ားက အပစအ္ခတ္ရပ္စေဲရးမ်ားကဲ့သုိ႔) ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရမည္ဟု ျမင္သေလာ။ 
ထုိအေရးတြင ္ထုိေနရာေဒသမ်ား၏ အဆင့္အတန္းသည္ ဘာျဖစ္မလ။ဲ ယင္းအေရးကိစၥမ်ားသည္ 
ႏုိင္ငံေရးအရ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္း ျခင္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ ္ဘယ္လုိျဖစ္လာမလဲ/ျဖစ္လာလမိ့္မလဲ။ 
 
• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည ္NSAG မ်ားအား ေသာင္းက်န္းသူအပု္စုမ်ားအျဖစမ္ ွအသြင္ကူးေျပာင္းမႈတစ္ခုဆီ 
ေရာက္ခဲ့ၿပီေလာ။ ဘယ္ကိုေရာက္ခဲ့သလ။ဲ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငတံကာလႈပ္ရွားသူမ်ား အမ်ားအားျဖင့္ 
ယူဆၾက သည္မွာ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ သက္ဆုိင္သူမ်ားက လက္ခံသည့္ ႏုိင္ငံေရးအရေျဖရငွ္းမႈကို 
ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းႏိုင္လွ်င ္NSAG မ်ားသည္ လက္နက္စြန္႔ ၾကလိမ့္မည္ဟု ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ NSAG 
မ်ားသည္ လက္နက္ကိုစြန္႔ၿပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီ၏မ်ားျဖစ္လာၾကမည။္ အျခားအဖြဲ႕မ်ားကမ ူသူတုိ႔၏ 
လက္နက္မ်ားကို ဆက္လက္စြဲကိုင္လုိၿပီး အသြင္ေျပာင္း ျမန္မာစစ္တပ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ အျဖစ ္
ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။  
 
• NSAG မ်ားသည္ တရားမ၀င္ျဖစ္ခဲ့သည္။ (ျမန္မာအစုိးရ၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ။ ယင္းတုိ႔ကလည္း 
မိမိတုိ႔ကိုယ္ကုိ တရား ၀င္ျဖစ္မႈမရွိဟ ူယူဆထားခဲ့။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံမ်ား စနစ္အရလည္း NSAG  
မ်ားအတြက္ အသိ အမွတ္ျပဳမႈ မရွိၾကေပ။) NSAG မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္းကို ရာဇ၀တ္မႈဟ ုသတ္မွတ္ေသာ 
ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ သမၼတက ကတိျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ စစ္တပ္၊ 
ႏုိင္ငံတကာ လႈပ္ရွားသူမ်ား (သံတ မန္မ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ား၊ ေထာက္ပံ့ေရး ေအဂ်ငစ္ီမ်ား) အတြက္ NSAG 
မ်ား၏ အဆင့္အတန္းသည္ ဘာျဖစ္မည ္နည္း။ ႏုိင္ငံေတာ္ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ 
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အစိုးရမဟုတ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပမ္ႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပး သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ မည္သုိ႔ျဖစ္သင့္သနည္း။ 
 
• တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိ ုအစုိးရက နားလည္သလား။ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ 
စစ္တပ ္သည္ ႏိုင္ငံေရး ေစ့စပည္ွိႏႈိင္းမႈမ်ားတြင ္တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ပူပန္မႈမ်ားကိ ုျပည့္ျပည့္၀၀ 
ေျဖရွင္းေပးလုိသလား။  
 
• ပဋိပကၡအက်ဳိးဆက္ကိုခံစားရသည့္ ေနရာေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးရနႏ္ွင္ ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန ္လုပ္ငန္းမ်ား 
ေအာင္ျမင္ေစရန ္အစုိးရႏွင့္ ႏိုငင္ံတကာမိတ္ဖက္မ်ားသည္ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ သက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ 
မိတ္ဖက္ျပဳ ကာ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္လုိစိတ္ ရွိမလား။ 
 
• တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးကိုယ္စားျပဳမႈအျဖစ ္NSAG မ်ား၏ အဆင့္အတန္းသည္ ျပႆနာ 
ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔သည္ လူနည္းစုအသုိက္အ၀န္းၾကားတြင္ တရား၀င္ျဖစ္မႈရွိၿပီးျဖစ္သည္။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည ္NSAG မ်ားအား အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ားႏွင့္ မိတဖ္က္မ်ားအျဖစ္သုိ႔ 
ေဆာင္က်ဥ္းေပးခဲ့ၿပးီ ယင္းက ထိေတြ႕ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ ရပ္ရြာမ်ား (ဥပမာ- အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ 
နယ္ေျမေဒသမ်ား) ၾကားတြင ္စုစည္း ေဆာင္ရြက္ရန ္NSAG မ်ားအတြက္ အခြင္ ့အလမ္းမ်ား ရရွိခဲ့သည္။ 
အျခားေသာ တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးသမား မ်ား (ဥပမာ- ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင ္၀င္ေရာက ္
ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား) အတြက္ ဘယ္ေနရာ ရွိသလ။ဲ  
 
114 
ၿငမိး္ခ်မေ္ရးတညေ္ဆာကမ္ႈတြင ္ျပညသ္ူ႔လံုၿခံဳ ေရး၏ အခနး္က႑ 
The Role of Human Security in Peace Building in Myanmar 
Kim Jolliffe 




ၿငမိး္ခ်မး္ေရးတညေ္ဆာကမ္ႈတြင္ ျပညသ္ူ႔လံုၿခံဳ ေရးအခနး္က႑ 
 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ၿပီးအားလံုးပါ၀င္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ 
ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု ရရွိရန္ ပဋိပကၡအက်ဳိး ဆက္ခံစားရေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ား အားေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ 
လက္နက္ကိုင္ႏိုင္ငံေရးအက္တာမ်ား ေၾကာင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမႈမ်ား ခုိင္မာ 
ေရး၏ မျဖစ္မေနလိုအပ္ေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 
 
ယင္းသည္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက လာေလ့ရွိသည့္ လစ္ဘရယ္က်ေသာ ၾကား၀င္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္တိုင္က (တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မရွိျခင္းဟု စံအားျဖင့္ 
နားလည္ထားၾကသည္)ပန္းတိုင္တစ္ခုတည္းမွ်သာမဟုတ္ေပ။ ဥပမာအားျဖင့္ မ်ားစြာ ေသာ 
အလံုးစံုအာဏာပိုင္၀ါဒႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အၾကမ္းနည္းျဖင့္ ဖိႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ျပတ္သားေသာစစ္ေရးအရ 
ေအာင္ပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသည္။ လစ္ဘရယ္က်ေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား 
အလြယ္တကူ ျဖစ္လာၾကသည္။ တစ္စံုတစ္ရာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပံုစံတစ္ရပ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ကာ 
ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟုိျပဳျခင္းႏွင့္ 
ကမၻာလံုးဆိုင္ရာေပါင္းစည္းေရးအေပၚအေလးထားမႈတစ္ခုႏွင့္အတူဒီမိုကေရစီ၊တရား ဥပေဒစိုးမိုးမႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ 
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖရီးမားကတ္ အရင္းရွင္၀ါဒအားလံုးတို႔ကို ရရွိရန္လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္း 
လမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။  
 
ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ အျခား အနီးစပ္ဆံုးသူမ်ားအၾကား အမွန္တကယ္ သို႔မဟုတ္ မွတ္ယူထားသည့္ ကြာဟ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္း သား(သို႔)အျခားလိုင္းမ်ား ကြဲျပားမႈျဖစ္ေနသည့္ေနရာတြင္ 
အရပ္ဘက္ပဋိပကၡေပၚထြက္လာသည္ဟု အမ်ားနားလည္လက္ခံ ထားၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈသီအိုရီတြင္ ပါ၀င္သည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ပဋိပကၡအက်ဳိးဆက္ကို ခံစားရသည့္ 
သူမ်ားထံေရာက္ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အတိုးရင္းပြားမ်ားဟု သိထားၾကသည္။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထံမွ အေကာင္အထည္ရွိေသာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ရရွိေစကာယင္းတို႔အား ျဖစ္စဥ္၏ေနာက္တြင္ 
ရွိေနေစရန္ႏွင့္ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈ မ်ားတင္းမာမႈမ်ားလည္း ေလ်ာ့ပါးေစရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ 
ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး(KNU)ၾကား ျဖစ္စဥ္အေပၚ အမ်ားစုဦးတည္ထားသည့္ ယခုစာတမ္းတြင္ 
ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ အၿပိဳင္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား ဆယ္စုႏွစ္မ်ားႏွင့္ခ်ီ၍ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကေသာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္အေပၚ ယင္းသို႔ေသာ ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုသည္ အထူးတစ္လည္ 
အေရးႀကီးလွေၾကာင္းကို တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ 
ပဋိပကၡ၏ သဘာ၀ကို နားလည္မႈလြဲမွားေနခ့ဲပံုရသည့္ အခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေျပာက်ုယ္လွေသာ 
အတုအေယာင္လစ္ဘရယ္စီးပြားေရးႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ ၿမဲေရးအတြက္ 
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအၾကာ လက္နက္ကိုင္တစ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္တိုက္ခိုက္ေနၾကသည့္ 
ပဋိပကၡမ်ားတြင္  ျပည္သူမ်ားသည္ ေျမစာပင္လံုးလံုးျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစီစဥ္တစ္ရပ္၏ 
အသည္းႏွလံုးတြင္ရွိ ေနသည့္ ျပည္သူမ်ား အားမည္သို႔မည္ပံု မည္သူက အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ရမည္။  
 
၁၉၆၀ျပည့္ႏွစ္္မ်ားတြင္ ေပၚထြန္းခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္၏ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲ၀ါဒသေဘာတရားသည္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားကသူတို႔ႏိုင္ငံ ေရးရည္ရြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္ရန္ အလိုငွာ ျပည္သူမ်ားအား လႈံ႔ေဆာ္စည္း႐ံုး၍ 
ရေကာင္းေသာ ရင္းျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ စီမံခန္႔ခြဲ ရန္ ဆိုသည့္သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား 
က်ဴးေက်ာ္မႈတစ္ရပ္ေပၚေပါက္ခ်ိန္တြင္ စစ္ေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား အတြက္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအားလံုးကို 
အသံုးျပဳႏုိင္ေစရန္ အဆိုပါ၀ါဒသေဘာတရားကို ထူေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔တိုင္ထုိ႔သို႔ မည္သည့္အခါမွ 
မျဖစ္ေပၚခဲ့ဘဲ အဆိုပါ၀ါဒသေဘာတရားသည္ အဆက္ဆက္ေသာ အစိုးရမ်ား ထိေရာက္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ 
ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ခုအျဖစ္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ပံုေဖာ္ခဲ့ၿပီး ေသာင္းက်န္းမႈႏွိမ္နင္းေရး မဟာဗ်ဴဟာ အျဖစ္သာ 
အေသအခ်ာသက္ ေရာက္မႈရွိခဲ့သည္။ ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ႏွင့္ မိမိတုိ႔ျပည္သူမ်ား၏ 
အျခားအက်ဳိးစီးပြားမ်ားအတြက္ တိုက္ခိုက္ေနၾကသည္ဟု အမ်ားစုက ဆိုၾကသည့္ 
တိုင္းျပည္၏ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား(EAG)မ်ား၏ လႈံ႔ေဆာ္မႈ ႏွင့္ 
လူသူစုေဆာင္းမႈတြင္လည္း ျပည္သူမ်ားက ဗဟိုျဖစ္ခဲ့သည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ EAG မ်ားက အစိုးရထက္ 
ျပည္သူမ်ားအား မ်ားစြာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏုိင္ခဲ့သလို ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာတြင္ 
ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့သူမ်ားကို 
ေလးစားမႈေပးသည့္အေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အေျခခံထား သည့္႐ိုးရာအထက္ေအာက္ပံုစံ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ 
တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားက သူတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ EAG မ်ားအား ေလးနက္ေသာေထာက္ခံမႈမ်ား 
ရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။  
 
၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားကတည္းက ျပည္သူ႔ဗဟိုျပဳ စစ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို သံုးစြဲကာ တပ္မေတာ္က 
ယင္းတို႔၏ ျဖတ္ေလးျဖတ္ မဟာဗ်ဴဟာဟု ထင္ရွားသည့္နည္းျဖင့္ တုံ႔ျပန္ခဲ့ရသည္။ ယင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ EAG မ်ား ၾကားအဆက္အသြယ္အားလံုးကို ျဖတ္ေတာက္ၿပီး ခုိလႈံစရာ၊ 
ရန္ပံုေငြမ်ား၊ ေထာက္လွမ္းေရး၊ တပ္သားစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အျခား 
အေထာက္အပံ့မ်ားျပတ္ေတာက္သြားေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားဘက္လွည့္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
မ်က္ႏွာစာမ်ား စြာပါ၀င္သည့္ လူအမ်ားေထာက္ခံရမည့္လႈပ္ရွားမႈ ကိစၥတစ္ရပ္တြင္ မဟာဗ်ဴဟာအရ 
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားႏွင့္ခ်ီ၍ အစုလိုက္အၿပံဳ လိုက္ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ဟု ဆိုၿပီး 
အသိုက္အ၀န္းတစ္ခုလံုး အလံုးစံုျပဳန္းတီးသြားေရးႏွင့္ လူသန္းေပါင္း မ်ားစြာကို 
အဓမၼေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းအေပၚ ဗဟိုျပဳကာ EAG ပိုင္နက္ေျမမ်ားျပင္ပႏွင့္ 
အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ စစ္မဲ့ေဒသမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ေသာ 
စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ရြာမ်ားကို မီး႐ႈိ႕ျခင္း၊ အစားအေသာက္ သိုေလွာင္သည့္ေနရာမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ 
လူေနေနရာမ်ား၊ စိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ လူသြားလမ္းမ်ားတြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားေထာင္ ျခင္း၊ ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ 
အဓမၼဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ျခင္းစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအပါအ၀င္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုတို႔ 
ကိုဒီဂရီအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ယင္းနည္းလမ္းမ်ားတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္အျခားပံုစံ 
ကာယပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းနည္း မ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳခဲ့သည္။  
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ၿငမိး္ခ်မး္ေရးအတြက ္ျပညသ္မူ်ားကိ ုအားေပးအားေျမႇာက္ျပဳျခငး္ 
 
ျပည္သူမ်ားအေပၚ ဦးတည္ရမည့္ အေၾကာင္းသံုးရပ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ၿမဲရန္ 
အလြန္အေရးႀကီးသည္။  
 
၁။  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္းကူးေျပာင္းေရးအတြက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္မႈႏွင့္ 
မနီးရိုးစြဲပင္လက္နက္ ကိုင္မ်ားအေပၚ မွီခိုျခင္းမွ ကင္းေ၀းေစရန္အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္သည္ 
ႏွစ္ကာလမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္ ၿပီး ေအာက္မွလာသည့္ လႊမ္းမိုးမႈ၏ ၀န္းက်င္သစ္တစ္ရပ္ 
ပြင့္လင္းလာေစရန္ ပညာေကာင္းစြာတတ္သည့္ လူလတ္တန္းစားတစ္ရပ္ႏွင့္အတူ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး 
ခြန္အားရွိေသာ ႏုိင္ငံသားထုတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေရးေပၚတြင္ အဓိက မွီတည္ေနသည္။ အရပ္သားမ်ားကို 
အဓိကဦးတည္ခ်က္အျဖစ္ ထားရွိျခင္းႏွင့္အတူ ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ အရည္အေသြးတည္ေဆာက္ ေရး 
သည္ ေသာ့ခ်က္က်သည္။  
၂။ လတ္တေလာတြင္ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ 
ေဘးထုတ္ဖယ္ၾကဥ္ခံရသည့္အဆိုးေက်ာ့ သံသရာ ထဲတြင္ ပိတ္မိေနၾကသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ဖိႏွိပ္မႈႏွင့္ 
အၾကမ္းပတမ္းကိုင္တြယ္ မႈမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြင္းမွ 
ဆုတ္ခြာျခင္း(သို႔)အလြန္အကၽြံျဖစ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းမွ ထြက္ေျပးျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚၿပီး 
EAG မ်ားအေပၚ၎တို႔၏မီွခိုမႈႏွင့္ သစၥာခံမႈမ်ားကို အားေကာင္းေစခဲ့သည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ 
ယင္းသို႔ေသာလူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အျပစ္ေပးမႈကို ထပ္မံခံရၿပီး အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားခဲ့သည့္ 
လူအေျချပဳစစ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ၏ ေျမစာပင္ျဖစ္ကာ စစ္သားမ်ား ၏ႏွိပ္စက္မႈကိုခံရသည္။ 
ယင္းစစ္သားမ်ားက အျပစ္ေပးခံရျခင္းမရွိသေလာက္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခု ကၽြန္ေတာ္ရည္ညႊန္းသည္မွာ 
မိမိတို႔အိုးအိမ္မ်ားဆံုး႐ႈံးၿပီး ထြက္ေျပးၾကရသူမ်ားကိုသာမဟုတ္ဘဲ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ 
တကယ္အိမ္မရွိခဲ့ဘူးသည့္ သန္းႏွင့္ခ်ီ ေသာျပည္သူမ်ားကို ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ အသက္(၆၀)ေက်ာ္အရြယ္မ်ားကဲ့သို႔ မိမိတို႔ 
ေလးဘက္သြားအရြယ္ကတည္းက ထြက္ေျပးခဲ့ရသည့္သူမ်ားကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။  
၃။ ေနာက္ဆံုးအားျဖင့္ ကရင္ EAG ႏွင့္တပ္မေတာ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္ 
အသက္(၁၈)ႏွစ္ေအာက္မ်ား ပါ၀င္ ပတ္သက္မႈအေပၚ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ 
သုေတသနအရ ဆံုးျဖတ္ရလွ်င္ မ်ားစြာေသာ လူငယ္ေယာက်္ား ေလးမ်ားအတြက္ 
ယင္းသို႔ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းႏွင့္ စစ္သားအျဖစ္ အဓမၼစုေဆာင္းခံရျခင္းကို မလြဲမေရွာင္သာ ခံစားေနရျခင္း 
မွာ သူတို႔၏ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုမဟုတ္ေပ။ အစိုးရက ႏွစ္ကာလတစ္ခုအတြင္း စစ္ေျပၿငိမ္းထားျခင္း(သို႔) EAG 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ပင္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ေနေသာေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေရးစားပြဲ၀ိုင္းတြင္ 
ႏုိင္ငံေရးေရပၚဆီမ်ားေၾကာင့္ ယေန႔ကာလအတြင္ မည္သုိ႔ေသာ ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚ သည္ပင္ျဖစ္ေစ 
စစ္မက္အလြန္ထူေျပာသည့္ ယင္းေဒသမ်ားတြင္ မလံုၿခံဳမႈ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့မႈမ်ားျဖင့္တင္းၾကမ္းျပည့္ေနေသာ 
ျပည္သူမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ျဖစ္တည္မႈႏွင့္ မိမိတုိ႔အနာဂတ္မ်ားကို ဆုံးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းကို 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက တုိးျမႇင့္ေပးႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ အနာဂတ္တစ္ခုကို ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္သည့္အခ်ိန္အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို 
ျမင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ 
 




သမား႐ုိးက်အားျဖင့္ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားရန္ 
ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အတူတကြလုပ္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
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ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္စဥ္တြင္ 
လူ႔အသိုင္းအ၀ုိင္းယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း ကို ျပဳလုပ္ၾကရသည္။ ျမန္မာ့အေရး တြင္ IDP သုိ႔ 
အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားေထာက္ပံ့ျခင္း၊ မုိင္းရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအပါအ၀င္ အစိုးရအခ်ိတ္ 
အဆက္ႏွင့္ NGO ဦးေဆာင္မႈမ်ားသည္ ကိစၥရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားကို စတင္ကိုင္တြယ္ခဲ့ၾကသည္။ 
ယင္းကိစၥႏွစ္ရပ္စလုံးသည္ EAG ႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သည့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း 
ကြန္ရက္မ်ားအတြက္ အျပင္းအထန္အျငင္းပြားစရာအျဖစ္ ရွိ ေနဆဲျဖစ္သည္။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ မ်ားစြာေလ်ာ့ရဲရဲျဖစ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံျခားဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအေထာက္အပံ့ကို 
လက္ခံေနသည့္ အျခားေသာစီမံကိန္းမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၏ရလဒ္ေၾကာင့္  EAG 
ၾသဇာကို လက္လႊတ္လုိက္ရေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ 
အစိုးရေက်ာင္းမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္းတုိ႔ကဲ့သုိ႔ ေသာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ပိုမုိအားျပဳျခင္းအေပၚအာ႐ုံစိုက္သည္။ 
ထုိစဥ္အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုယ္တုိင္ကမူ စစ္ေရးအသုံးစရိတ္ကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း 
၂၀၀၀ ေက်ာ္ ဆက္လက္သုံးစြဲေနၿပီး ယင္းသို႔ေသာလုပ္ငန္းမ်ဳိးမ်ားကို အစုိးရ၏ အသုံးစရိတ္ေပးျခင္းကို 
လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားပုံရသည္။  
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ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္စစ္အာဏာရငွ္စနစ္မ ွဒီမုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သို႔၊ ဗဟိုဦးစီးသည့္ စီးပြားေရးမွ 
ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ သို႔၊ နယ္ျခားေဒသမ်ားတြင ္ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ပဋိပကၡမ ွၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ 
အသြင္ေျပာင္းမႈသုံးရပ္ကိ ုေဖာ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။01 “သန္႔ရွင္းေသာအစုးိရႏွင္ ့
ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈနယပ္ယ္မ်ားတြင ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားသတၱိေကာင္းစြာျပဳလပု္ေနစဥ ္ယင္းတုိ႔သည္ 
ခက္ခၿဲပီး ေျဖရငွ္းရခက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားစြာက်န္ရွိေသးၿပီး ႏုိင္ငံတကာ၏ ခ်ီးက်ဴးမႈမ်ားပင္ ခထံုိက္သည္။ 
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈနယ္ပယ္တစ္ခုခုတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နယ္ပယ္အားလုံးတြင္ေသာ္ လည္း ေနာက္ျပန ္
ေရာက္ျခင္းသည ္အျခားေသာနယ္ပယ္မ်ားကိုလည္း အက်ဳိးဆက္ျဖစ္ေစမည္။ 
နက္နေဲသာျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားအေပၚ အမွန္တကယ္ဦးတည္မႈမရွိလွ်င ္အေျပာင္းအလမဲ်ားသည ္
အေပၚယံမ်က္ႏွာျပင္တစခ္ုတြငသ္ာျဖစ္ၿပီး က်န္အစိတ္ပိုင္း မ်ားတြင္ရွိေနသည့္ မ်ားစြာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ 
ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ပဋိပကၡ၏ဆယ္စုႏွစ္မ်ားဆ ီဆက္လက္ေရာက္ရွ ိသြားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းအခင္းအက်င္းပုံစံသည ္အလြန္ထိခုိက္လြယ္သည္ကိစၥရပ္တစ္ခုအျဖစရ္ွိေနဆ ဲပင္ျဖစ္သည္။ 
အစစ္အမွနရ္လဒ္မ်ားႏွင္ ့ဘ၀အရည္ေသြးတုိးတက္မႈမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားသည္ 





အခ်ဳိ႕ေသာအခက္အခမဲ်ားကိ ု၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရ ီ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ေျပာၾကားသည့္ သူ၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ 
သမၼတဦးသိန္းစိန္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ျပဳျပငေ္ျပာင္းလမဲႈေတြ ျပဳလုပ္ေနေသာ္ျငား 
တုိင္းျပည္ဟာအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ လုိတာထက္ ပိတုဲ့ အခကအ္ခေဲတြနဲ႔ စိန္ေခၚေတြမႈေတြကိ ု
ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။ လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္း၊ ေျမယာအေရး၊ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာျဖစ္ပြားတဲ ့အၾကမ္းဖက္မႈေတြနဲ႔ 
ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရပ်က္ျပားရျခငး္ေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ျပႆနာေတြ ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာကရရွိလာတဲ့ 
အေတြ႕အႀကဳံေတြ႕ေန သင္ခန္းစာယူၿပီး အနာဂတ္မွာ မိမိတုိ႔ရ႕ဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈ တုိးတက္ ေအာင ္အစိုးရက 
ႀကဳိးပမ္းသြားပါမယ္” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ပြားရျခင္း၏ မ်ားစြာေသာ ေနာက္ခံ 
အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ အဆက္အစပ္ရွိၾကသည္။ လက္ပံေတာင္ (ေၾကးနီသတၱဳတြင္း)-
နစ္နာေၾကး ေပးျခင္းကိစၥရပ္မ်ား၊ တပ္ဖြဲ႕အင္အားအသုံးျပဳမႈ၊ ေျမယာဆုံး႐ႈံးမႈ၊ ရပ္ရြာအခြင့္အေရးမ်ား၊ ညစ္ညမ္းမႈမ်ား။ 
ေျမယာအခြင့္ အေရး- ေျမသိမ္းျခင္း၊ ေတာင္ယာေျမမ်ား၊ မေလ်ာ္ကန္ေသာဥပေဒမ်ား၊ ေျမယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္ 
အေထာက္အထားကိစၥရပ္မ်ား၊ အၿပဳိင္အဆုိင္သုံးျခင္းမ်ား။ ရခုိင္အၾကမ္းဖက္မႈ- အပု္စုမ်ားအတြက္ 
ေယဘုယ်အခြင့္အေရးမ်ားမရွိျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး အသီး အပြင့္မ်ားမရွိျခင္းဆကလ္က္ျဖစ္ေပၚေနျခငး္။ ကခ်င္ျပည္နယ ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး/စစ္ပြဲ- ကုိယ္ပုိင္အပု္ခ်ဳပခ္ြင့္မရွိျခင္း၊ ရင္းျမစ ္အက်ဳိးအျမတ္ခြဲေ၀မႈမရွိျခင္း၊ ဗဟိုကဆုံးျဖတ္ေသာ 
1 World Bank, Myanmar Strategy 2012. 
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စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေလာေလာဆယ္တြင ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈတုိ႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထက္ 
ပဋိပကၡႏွင့္ပိုမုိခ်ိတ္ဆက္ေနၾကသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လူအခြင့္အေရး အတြက္ ကုလသမဂၢလမ္းညႊန္အေျခခ ံ
မႈမ်ားဖြံ႕ၿဖဳိးေရလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဦးေဆာင္ေနသည္ ့John Ruggie က ျမန္မာႏိုင္င ံတြင္ 
“လုံးလထုတ္ႀကဳိးပမ္းမႈကိုျပင္းျပင္းထန္ထန္လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္ေနသည”္ ဟ ုမီးေမာင္းထုိးျပခဲ့သည္။12 “ကာကြယ္မႈ၊ 
ေလးစားမႈ၊ ကုသမႈ” မူေဘာင္၊ သုိ႔မဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္တာ၀န္၊ လူအခြင့္အေရး 
ေလးစား လုိက္နာရန ္ေကာ္ပိုရတိ္တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင္ ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ အလြဲသုံးခံရသူမ်ား 
အား ကုသမႈေပး ရန္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာနည္းလမ္းမ်ားလုိအပ္ခ်က္တုိ႔သည္ အေထာက္အကူျပဳေပလိမ့္မည္။  
 
စမီကံနိး္မ်ားႏွင့္ပကသ္ကေ္သာ ျပညသ္မူ်ား၏ အဓကိပပူနမ္ႈမ်ား 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိစမီံကိန္းမ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင္ပ့က္သက္ေသာ အလားတူစာရင္းမ်ားသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ 
ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားႏွင့္ ေလ့လာသုံးသပ္မႈမ်ားမ ွထြက္ေပၚလာသည္။ အစုိးရ၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြား 
အပု္စုမ်ားပါ၀င္ေဆြးေႏြးရာ မွထြက္ေပၚလာသည့္ ျပည္သူ႔အမ်ား၏အဓိကပူပန္မႈ ၁၅ ခ်က္မွာ 
တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်ဳ႕ိငဲ့ျခင္း၊ အနာဂတ ္အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအတြက ္အေထာက္အပံ့မျပဳျခင္း၊ 
ေကာ္ပိုရိတ္ယဥ္ေက်းမႈအရ ႀကဳိတင္ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမရွိျခင္း၊ ရပ္ရြာမ်ားအတြက ္တာ၀န္ယူမႈ (လုံၿခဳံမႈ၊ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င)္ မရွိျခင္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးစံခ်ိန္စညံႊန္းမ်ားသည ္နိမ့္ က်ၿပီး ျမႇင့္တင္ရန္လုိအပ္ျခင္း၊ 
ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာအေမြအႏွစ္မ်ားအေပၚ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ထည့္သြင္းမစဥ္းစားျခင္း၊ စီမံ ကိန္းမ်ားက 
သဘ၀ေနထုိင္ပုံနည္းလမ္းကုိ ႐ုိက္ခတ္ျခင္း၊ နစ္နာေၾကးေပးရန္အတြက္ လုံေလာက္ေသာ ဘက္ဂ်က္မရွ ိျခင္း၊ 
လူ႔အခြင့္အေရး- သင့္ေလ်ာ္ေသာကိုင္တြယ္မႈမရွိျခင္း၊ ရပ္ရြာသုိ႔အက်ဳိးမျဖစ္ျခင္း (ရပ္ရြာက မည္သည့္အရာကို လုိအပ္ 
သနည္း)၊ ေျမယာဆုံး႐ႈံးျခင္း- ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စီးပြားေရးမ်က္ႏွာစာမ်ား၊ သုံးပြင့္ဆုိင္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးႏုိင္စြမ္းမရွိျခင္း-
အစိုးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ရပ္ရြာမ်ား၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိျခင္း၊ က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ၊ 
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလႏဲွင့္ ရာဇ၀တ္မႈျမင့္မားျခင္း၊ က်န္းမာေရး၊ လုံၿခဳံေရးအက်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ အဆုိပါစာရင္းသည္ 
လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္းႏွင့္ပက္သက္ေသာ ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့သည္ ့ပူပန္မႈစာရင္းမ်ားႏွင္ ့
အလားတူပင္ျဖစ္သည္။23 စီမံကိန္းမ်ား ျပႆနာမ်ားအလာသ႑ာန္ဆင္ေနရျခင္းမွာ ေရွ႕ကုိႀကဳိျမင္ႏုိင္စြမ္း 
ပမာဏကိုျပသေနျခင္းျဖစ္သည။္ ယင္းသည္ စြန္႔စားရႏိုင္ေျခအကျဲဖတ္ခ်က္ႏွင္ ့လုပ္ငန္းက႑စြန္႔စားရႏိုင္ 
ေျခစာရင္းမ်ား၏ အေရးပါပုံကိ ုမီးေမာင္းထုိးျပေနျခငး္ျဖစ္သည္။  
 
စးီပြားေရးလပုင္နး္ႏွင္ ့ၿငမိး္ခ်မး္ေရးကစိၥရပမ္်ားအေပၚ စြန္႔စားရႏုိငေ္ျခ လွ်ပတ္ျပကအ္ကျဲဖတခ္်က ္
 
လုပ္ငန္းအဆင့္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားအေပၚ စြန္႔စားရႏုိင္ေျခ 
လွ်က္တျပက္အကျဲဖတ္ခ်က္ကိ ုျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ယင္းက႑မ်ားတြင ္စြန္႔စားရႏုိင္ေျခကို မည္သုိ႔ယူဆသနည္း၊ 
ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေပၚသက္ေရာက္မႈ၏ အျမင္မ်ားမ ွက႑ ၁၀ ခုႏွင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၆၄ ေလးခုကို၏ လုပ္ငန္းပုံစံမ်ားကို ဆန္းစစ္ ေကာက္ယူခဲ့သည္။ အေျခခံစြမ္းအင္၊ 
အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ အစားအေသာကထ္ုတ္လုပ္ေရး၊ စားသုံးသူကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ 
မီးလင္းေရးလုပ္ငန္း၊ ပညာေရးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈသည ္စြန္႔စားရ ႏုိင္ေျခနည္းပါးသည္ဟ ုမွတ္ယူၾကကာ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးကို 
အေထာက္အကူ ပိုမုိျဖစ္ေစႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ ထားေသာ လုပ္ငန္းခြဲ ၆၄ မ်ဳးိ၏ အခ်ဳိ႕ဥပမာမ်ားမွာ 
ေက်းရြာအေျခစုိက္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖဳိးျမစဲြမ္းအင္၊ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းသင္တန္း၊ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ၊ 
ရပ္ရြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေက်းရြာသစ္ေတာ လုပ္ငန္းမ်ားတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ 
2 Responsible Business in Myanmar: Operating Context, Sanctions and International CSR Standards, Webinar, FOLEY HOAG LLP, 18 
August 2012. 
3 Finalized Report of Special Investigation Commission, Mirror Newspaper, 12 March 2013. 
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သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းက႑မ်ားႏွင္ ့အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာ စြန္႔စားရႏုိင္ေျချမင့္သည္ဟု ယူဆၿပီး 
ဖြံ႕ၿဖဳိး ေရးကို အဟန္႔အတား ပိုမုိျဖစ္ေစဖြယ္ရွိသည္။ က႑မ်ားႏွင္ ့လုပ္ငန္းမ်ားၾကား ျခားနားခ်က္မ်ားအေပၚ 
ျမန္မာႏုိင္ငတံြင ္အနည္းငယ္သာလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရေသးၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိ ုစြန္႔စားရႏိုင္ေျခအျမငမ္ ွ
ဗုိလ္က်စုိးမႈမႈအျဖစ ္မၾကာခဏျဖစ္ၾကေလ့ရွိသည္။ ယခုေလ့လာမႈသည္ မိတ္ဆက္မွ်သာျဖစ္ၿပီး ပမာဏႀကီးမားေသာ 
အသိအျမင္ေလ့လာမႈ တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ စြန္႔စားရႏိုင္ေျခအေလ့အထမ်ားအကျဲဖတ္ျခင္း 
အားသြန္ခြန္စုိက္လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ျဖင္ ့ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္သင့္သည္။  ယင္းသို႔ေသာအလုပ္မ်ဳိးကို 
စြန္႔စားရႏုိင္ေျခနိမ့္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အခ်ိန္မဆုိင္းဘလဲုပ္ေဆာင္ သင့္သည္။ 
အက်ဳိးအျမတ္ျမင့္ျမင့္မားမားရရန္အတြက ္စြန္႔စားမႈျမင့္ျမင့္မားမားလုပ္သည့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားမွာ ရပ္ရြာမ်ား 
ကေပးဆပ္ရသည္ ့အက်ဳိးဆက္ထည့္မတြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ စြန္႔စားရႏိုင္ေျခမ်ားကိ ုႀကဳိျမင္ႏုိင္စြမ္းသည္ 
အလြန္အေရးႀကီး ၿပီး အခ်ဳိ႕က႑မ်ားတြင္ စြန္႔စားရႏီုင္ေျခမ်ားကို ျမႇင့္ထားသည့္ရလဒ္ေၾကာင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥမ္်ားတြင္ ေနာက္ထပ ္႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားရွိလာႏိုင္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္သည္။  
 
က႑ပိငုး္ေလလ့ာမႈမ်ား၏ပုိအေသးစတိက္်သည့္ ဥပမာမ်ား- သတၱဳတြငး္ 
 
Franks ႏွင့္ Davis တုိ႔ မၾကာေသးမီကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာသုေတသနတြင္ သတၱဳတြင္း ကုမၸဏီ/ရပ္ရြာ 
ပဋိပကၡ ျဖစ္ရပ ္၅၀ ကိုေလ့လာခဲ့သည္။34 ကုမၸဏီတစ္ခုအတြက္ ပဋိပကၡ၏အဓိကအက်ဳိးဆက္မွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ 
၀န္ထမ္းမ်ား အခ်ိန္၊ ဒဏ္ေၾကးမ်ား၊ နစ္နာေၾကး၊ ဒီဇုိင္းျပန္ခ်ျခင္းကုန္က်စရိတ္၊ ထုတ္လုပ္မႈအပ်က္အစီးကိစၥ 
ရပ္မ်ားျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ေနရာေဒသမ်ားတြင ္ကိုင္တြယ္ရသည္ျပႆနာမ်ား၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ညစ္ညမ္းမႈ၊ 
အျမတ္ခြဲေ၀မႈ၊ ရင္းျမစမ္်ား ရယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ၿပဳိင္ဆုိင္ျခင္း၊ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင္ ့ဆက္သြယ္ေရး၊ 
ရပ္ရြာက်န္းမာေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရး၊ ထိခုိက္လြယ္ၿပီး ဖယ္က်ဥ္ခံထားရေသာ အုပ္စုမ်ား၊ ဓေလ့မ်ားႏွင္ ့ထုံးတမ္းမ်ား၊ 
သေဘာတူညီမႈကိစၥရပ္မ်ား၊ လူဦးေရႏွင့္ လူဦးေရအေျပာင္းလဲကိစၥမ်ားျဖစ္ၾကသည္ကု ိသုေတသနက ရွာေဖြေတြ႕ 
ရွိခဲ့သည္။ မုိင္းတြင္းႏွင့့္ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑တြင ္လူ႔အခြင့္အ ေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ အစီရငခ္ံစာမ်ားတြင ္
ေတြ႕ရွိရသည္ကုမၸဏီ/ရပ္ရြာပဋိပကၡကိ ုThe International  Council  for  Mining and Metals 
မသွုံးသပ္ရာတြင္လည္း အလားတူရလဒ္မ်ဳိးပင္ထြက္ေပၚခဲ့သည။္   
 
 
သယဇံာတတးူေဖာ္ေရးလပုင္နး္မ်ားတြင ္အေပါငး္လကၡဏာေဆာငေ္သာ ဖြံ႕ၿဖဳးိမႈအတြက ္ပးူတြဲအၾကျံပဳခ်က ္၇ ရပ ္
 
CSR၊ လူမႈေရးသက္ေရာက္မႈ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေဆြးေႏြးပြဲက ႀကဳိျမင္ႏုိင္ေသာ စြန္႔စားရႏုိင္ 
ေျခမ်ားကို ကိုင္တြယေ္ျဖရွင္းရန ္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးက႑၌ အေလ့အထမ်ား 
တုိးတက္ေစရန္အတြက္ ေအာက္ပါ အေျခခံမ ူ၇ ရပ္ကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။45 (၁) ေနာက္ထပ ္
အမ်ဳိးသားဖြ႕ံၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန ္ တုိးတက္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး၊ နားလည္မႈႏွင့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကို ေပးရန္ အစိုးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔ ၾကား သုံးပြင့္ဆုိင္ဒုိငယ္ာေလာ့ကို 
တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္။ (၂) CSR ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားကိ ုဦးတည္ သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ 
ယင္းကိစၥရပ္မ်ားေပၚ အဖြဲ႕မ်ားၾကား နားလည္မႈတုိးတက္ရန္ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ လမ္းတစ္ခ ုေတြ႕ရွိ ခဲ့သည္။ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင ္ရပ္ရြာမ်ားပါ၀င္မႈႏွင့္ သေဘာတူညီမႈတုိ႔သည္ သယံဇာတတူးေဖာ္ေရး 
စီမံကိန္းမ်ားလည္ပတ္ရာမ ွလတ္တေလာထြက္ေပၚလာသည့္ မ်ားစြာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို 
ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ (Free  Prior   and   Informed   Consent  or   FPIC)။ (၃) ေျမယာ၊ 
အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င ္ဆုိင္ရာ၊ လူမႈလိင္၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အေမြအႏွစ္၊ 
အက်ိဴးအျမတ္ခြဲေ၀ျခင္း၊ လုံၿခဳံမႈ၊ ရပ္ရြာထိခုိက္မႈႏွင့္ ရပ္ရြာအကာအကြယ္ေပး ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ 
4 Davis, Rachel and Franks, Daniel M., The costs of conflict with local communities in the extractive industry, 2011. 
5 Spectrum Seminar, “Sharing on Corporate Social Responsibility”, 7‐8 October 2012. 
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အာ႐ုံစုိက္ျခင္းကို အထူးအေရးႀကီး လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အျဖစ ္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ (၄) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင္ ့
လူ႔အခြင့္အေရး “ကာကြယ္ျခင္း၊ ေလးစားျခင္း၊ ကုသျခင္း” မူေဘာင္သည္ အစုိးရ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ 
ရပ္ရြာဆက္ဆံေရးတုိးတက္မႈဆီသုိ႔ အက်ဳိးျဖစ္ေစသည္။ (၅) ေကာ္ပိုရိတ္လူမႈတာ၀န္မ်ား (CSR) အေကာင္းဆုံး 
အေလ့အထႏွင္ ့Ruggie ၏ မူေဘာင္အရ လူ႔အခြင့္အေရးအားလုံးကို ေလးစားမႈအေပၚ အထူးတလည္ ဦး 
တည္ခ်က္တစ္ခုထားျခင္းသည္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို မ်ားစြာေလွ်ာ့ခ်သြားေပလိမ့္မည္။ 
(၆) အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာလုပ္ငန္းက႑မ်ားႏွင့္ဆီေလ်ာ္ သည့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင္ ့က်င့္၀တ္မ်ားကို 
ေလးစားလုိက္နာ ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန ္အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ 
လူမႈေရးလုိင္စင္ကို ရရွိေပလိမ့္ မည္။ (၇) ခုိင္မာသည့္ နစ္နာမႈယႏၱယားႏွင့္ နစ္နာေၾကးေပးျခင္းမွတစ္ဆင့္ 
ကုစားရန္အတြက ္က်င့္သုံးဆဲ ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ တုိးတက္ေသာ ဥပေဒဆုိင္ရာႏွင့္ 
တရားေရးဆုိင္ရာမဟုတ္ေသာ ယႏၱယားမ်ားသည္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင ္အေထာက္အကူေပးမည့္ 
အရာမ်ားစြာကိ ုျဖစ္ထြန္းေစမည္။ သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပင ္ဆင္ခ်ိနတ္ြင္ 




စီးပြားေရးမ်ားႏွင့္ စြန္႔စားရႏုိင္ေျခအလုံးစုံကို ယင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္ ့ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးကိ ုအေထာက္ကူျဖစ္သေလာ၊ 
အဟန္႔ အတားျဖစ္ေစသေလာဆုိသည့္ အျမင္မ ွဆန္းစစ္ႏိုင္သည္။ ကြဲျပားေသာ က႑မ်ားတြင ္ကြဲျပားေသာ 
စြန္႔စားရႏိုင္ေျခမ်ားႏွင္ ့အက်ဳိးအျမတ္မ်ားရွိေနၿပီး အခ်ဳိ႕က႑မ်ားတြင ္စြန္႔စားရႏိုင္ေျချမင့္မားေနခ်ိန္တြင ္မ်ားစြာေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း က႑ မ်ားကေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုအလားတူစြန္႔စားရႏိငု္ေျခမပါဘဲ ရပ္ရြာမ်ားက   
ႀကဳိဆုိၾကဖြယ္ရွိသည္။ ယင္းက႑ မ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈဦးတည္ရာႏွင္ ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ ္အလုံးစုံေပၚ 
အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈတစခ္ ုပိုျဖစဖ္ြယရ္ွိသည္။ ေျမယာကိစၥရပ္မ်ားတြင ္
ေျမယာအသုံးျပဳမႈအေပၚ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ေျမယာအသုံးျပဳမႈကိစၥရပ္မ်ား တြင္ ရပ္ရြာသေဘာတူညီမႈသည္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန ္လႈမႈေရးလုိင္စင္ရရွိရန္အတြက ္အလြန္အေရးႀကီးသည္။ အျမတ္ ခြဲေ၀ျခင္းႏွင့္ 
အရည္အေသြးျမင္ ့ရင္းျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈသည ္တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားတြင ္ေသာ့ခ်က္က်ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ ္သည္။  
လမ္းညႊန္အေျခခံမမူ်ားႏွင့္အည ီသယံဇာတတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ အျခားက႑မ်ားတုိးတက္ရန္အတြက ္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားရရွ ိ
ႏိုင္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန ္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးက႑မ်ား၏ ဦးစားေပးႏွင့္ေရွာင္ရွားရန္၊ ဆုိင္းငံ့ထား 
ရန္သုိ႔မဟုတ္ အထူးႀကဳိတင္သတိျပဳရန္မ်ားကို သက္ဆုိင္သူအားၾကား သေဘာတူညီခ်က္ယူျခင္းေပၚ 
ပုိမုိလုပ္ေဆာင္ရန္ အႀကံျပဳပါသည္။ ရပ္ရြာဦးေဆာင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္းခ်ဥ္းကမႈမ်ားသည္ 
ပဋိပကၡျဖစ္မႈပိုမုိနည္းပါးဖြယ္ရွသိည္။ အရည္အေသြးျပည္႔၀ေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန ္
မ်ားစြာေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနည္းနာမ်ားလည္း ရရွိႏုိင ္ပါသည္။  
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင္ ့လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းသည ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈက ၿငိမး္ခ်မ္းေရးကို မည္သုိ႔ 
အေထာက္အကူျပဳေစသည ္သို႔မဟုတ္ မည္သို႔အဆီးအတားျဖစ္ေစသည္ကို ျပသလွ်က္ရွိသည။္ ဆုိရလွ်င္ ယခုေနာက ္
တြင္မ ူရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲသူမ်ားသည ္စြန္႔စားရႏိုင္ေျခနိမ့္ၿပီး စြန္႔စားရႏိုင္ေျခေလ်ာပ့ါးေအာင ္လုပ္ 




အစိုးရ၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ ျပည္သူ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြင္း မီးေမာင္းထုိးျပခဲ့သည္ ရပ္ရြာလူထု၏ ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္၊ သို႔မဟုတ္ 
ႏိုင္ငံသားဦးေဆာင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးသေဘာတရားအေပၚ မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္မွာ “------ လုိကုမၸဏီေတြကေတာ့ 
ေကာင္း မြန္တဲ့ စံခ်ိနစ္ံညႊန္းေတြကို လုိက္နာပါတယ္. #### ကုမၸဏီေတြကပ ဲအခုအခ်နိ ္ဒကီို၀င္လာေသးတာ။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံကိ ု၀င္လာၿပီး အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ ------------ လုိ ကုမၸဏီေတြလုိ႔ အေကာင္းအဆုံးအေလ့အထရွိတဲ့ 
ကုမၸဏီေတြကို ဖိတ္ေခၚဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ အခြင့္အေရးမရွိသင့္ဘူးလား။ အနိမ့္ဆုံးအရည္အေသြးရွိတဲ့ ကုမၸဏီေတြ 
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ဒီကိုလာတာကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မလုိလားဘူး။ အေကာင္းဆုံးကုမၸဏီေတြဒီကိုလာဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဖိတ္ေခၚလုိပါတယ္” 
စသည့္ မွတ္ခ်က္မ်ားျပဳခဲ့ၾကသည္။ အကယ္၍ ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္သည္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္အေနအထားတြင္ရွိခဲ ့





ျမန္မာႏုိင္င၏ံ ႏုိင္ငသံားျဖစမ္ႈ အက်ပအ္တညး္ကိ ုစဥး္စားၾကည့္ျခငး္ 
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ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈသည္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ အျပင္ပန္းေပၚလြင္သည့္ သ႐ုပ္သကန္ သုိ႔မဟုတ္ 
အမွတ္အသားသ႐ုပ္တုိ႔ အတူတကြရွိၿပီး ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကို 
ေပါင္းစည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈဆုိင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ အဓိကအခြင့္အေရးသုံးရပ္ 
ရွိသည္ဟု T. H. Marshall  က ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ဆုိခဲ့သည္။ ျပည္သူျပည္သားဆုိင္ရာ အပုိင္း တြင္ 
တစ္ဦးခ်င္းလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ လုိအပ္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားပါ၀င္သည္။ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အပုိင္း တြင္ 
ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ရယူက်င့္သုံးရာတြင္ ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ပါ၀င္သည္။ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အပိုင္း တြင္ 
သင့္တင့္ေသာ စီးပြားေရးအက်ဳိးခံစားခြင့္၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အေမြအႏွစ္ အျပည္႔အ၀ မွ်ေ၀ခြင့္မွသည္ 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ အဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္အညီ ဘ၀ရပ္တည္ရွင္သန္ခြင့္မ်ား အထိ 
အလုံးစုံပါ၀င္သည္။ မ်ားစြာေသာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖြယ္ လူမ်ဳိးေရး 
ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးစုံမႈကို ဆုပ္ကိုင္မိေစရန္ စတုတၱေျမာက္အပုိင္းကုိ ပညာရွင္မ်ားက မၾကာေသးမီကပင္ 
ထပ္မံထည့္သြင္းခဲ့ၾကသည္။ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အပုိင္းတြင္ တစ္စုံတရာေသာ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အေမြ 
အႏွစ္ကို အသိအမွတ္ျပဳေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္းတုိ႔ပါ၀င္သည္။ ယေန႔ကာလတြင္ ကြဲျပား ေသာ 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အေလ့အထမ်ား သိသိသာသာျခားနားေနလင့္ကစား က်င့္သုံးေလ့ရွိၾကသည့္ 
ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈအခြင့္အေရးမ်ားမွာလည္း မ်က္ႏွာစာမ်ားစြာရွိကာ ျပည္သူျပည္သားဆုိင္ရာ၊ ႏုိင္ငံေရး ဆုိင္ရာ၊ 
လူမႈေရးဆုိင္ရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာမ်က္ႏွာစာမ်ားျဖင့္ လႊမ္းၿခဳံထားသည္။ ယင္းတုိ႔ကို ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံအား 
သစၥာခံရာတြင္ လုိက္နာရမည့္တာ၀န္၀တၱရားမ်ားပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ တာ၀န္မ်ားျဖင့္ 
ခ်ိန္ညိွထားသည္။ ယင္းမွဆင္းသက္လာေသာ ေနာက္ထပ္တာ၀န္တစ္ရပ္ရပ္ကိုလည္း လုိက္နာေစသည္။ 
အဆုိပါ အပုိင္းမ်ားစြာကို အတူအကြလုိက္နာက်င့္သုံးျခင္းခ်ိန္တြင္ ရလဒ္မွာ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္မႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ 
အျပင္ပန္းေပၚလြင္သည့္ သ႐ုပ္သကန္ သုိ႔မဟုတ္ အမွတ္အသားသ႐ုပ္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတုိင္းရင္ဆုိင္ 
ေနရေသာ ေသာ့ခ်က္က်သည့္ကိစၥတစ္ရပ္မွာ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ အမွတ္ အသားသ႐ုပ္ကို အသိ 
အမွတ္ျပဳရန္ တူညီျဖစ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ မ်ဳိးစုံကြဲျပားမႈပမာဏပင္ျဖစ္သည္။  
 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိကမ်က္ႏွာစာေလးခုပါေသာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈအက်ပ္အတည္းတစ္ခုႏွင့္ လတ္တေလာ 
ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႕ေနရသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ဆုိရလွ်င္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေနာက္ထပ္ 
ျပဌာန္းေသာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈကို က်ယ္ျပန္႔လွသည့္ ဆီးတားျဖတ္ 
ေတာက္မႈ တစ္ခုရွိေနသည္။ ျပည္သူျပည္သားႏွင့္ဆုိင္ေသာအခြင့္အေရးမ်ား အလုံးစုံရရွိျခင္းမရွိဘဲ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔ ႏွင္႔ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ဆုိင္ရာအဆင့္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို 
ေရြးေကာက္တင္ ေျမွာက္ ရာတြင္ စစ္တပ္ကတုိက္႐ုိက္ခန္႔အပ္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား 
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ျဖတ္ေတာက္ခံထားရကာလူမႈေရးဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားသည္လည္း မရွိသလုိျဖစ္ေနၿပီး ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ားသည္ မ်ားစြာေထြျပားေနသည္။ အဆုိပါအခင္းအက်င္းအတြင္း အက်ပ္အတည္းတြင္ ပုိၿပီး 
အေသးစိတ္က်ေသာ မ်က္ႏွာစာသုံးရပ္ရွိေနသည္။ ပထမဆုံးတစ္ခုမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ 
တုိက္႐ုိက္ပစ္မွတ္ထားသည့္ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈျငင္းပယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီးတုိင္းျပည္၏အျခားေဒသမ်ားရွိ မြတ္စလင္ 
အုပ္စုမ်ား အတြက္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားတုိးပြားလာလွ်က္ရွိသည္။ ေနာက္ထပ္တစ္ခုမွာ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာထုတ္ 
ေဖာ္ေျပာဆုိပုိင္ခြင့္ အေပၚ ထူးထူးျခားျခား ကန္႔သတ္ျခင္းျဖင့္ တရား၀င္ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား အားလုံး 
ကိုသက္ေရာက္သည့္ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈကိုပစ္မွတ္ထားကန္႔သတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးတစ္ခုကမူ သဘာ၀ 
အရကြဲျပားျခားနားမႈတစ္ခ်ဳိ႕ရွိသည္။ ႏုိင္ငံအတြင္းႀကီးစိုးထားေသာဗမာလူမ်ားစုကသတ္မွတ္သည့္ႏုိင္ငံသား 
ျဖစ္မႈ၊ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ပုိင္စုိးပုိင္နင္းျပဳမႈ သို႔မဟုတ္  ေမာင္ပုိင္စီးျခင္းျဖစ္သည္။ Matthew J. Walton 
ႏႈိင္းယွဥ္ျပခ်က္အရ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အျခား အေနာက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ လူျဖဴအခြင့္ 
ထူးခံမႈကိုရရွိသည့္ မ်ားစြာေသာေက်ာ႐ုိးမ်က္ႏွာစာမ်ားႏွင့္ ဆင္တူသည္။  
 
ျမန္မာ၏ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈအက်ပ္အတည္းကိုဆန္းစစ္ရာတြင္ႏုိင္ငံ့သမုိင္း၏တစ္မူထူးေသာသြင္ျပင္လကၡ 
ဏာမ်ားကို မီးေမာင္းထုိးျပသည့္သမုိင္းဆုိင္ရာခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ခုျဖင့္အတြင္းသုိ႔ၾကည့္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္ အျခား 
ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ေယဘုယ်တူညီခ်က္မ်ားကိုရွာေဖြသည့္ႏႈိင္းယွဥ္ခ်ဥ္းကပ္နည္းတစ္ခုျဖင့္ 
အျပင္သုိ႔ၾကည့္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ ယခုျဖစ္ရပ္တြင္အတြင္းသို႔ၾကည့္ျခင္း၌ နယ္ခ်႕ဲ၀ါဒႏွင့္ 
အာဏာရွင္၀ါဒအေပၚအာ႐ုံစိုက္ၿပီးခ်ဥ္းကပ္လုိသည္။ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ျပယုဂ္သည္ကိုလုိနီေခတ္အတြင္း 
အေျခတည္ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ေတာင္အာရွသားမ်ား ျပည္တြင္းသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေစရန္ နယ္ျခားမ်ားကို 
ဖြင့္ေပး ခဲ့ျခင္းသည္ ယင္းေတာင္အာရွသားမ်ား ကိုမိမိတုိ႔ႏွင့္မ်ဳိးမတူေသာ တုိင္းတပါးသားမ်ားအျဖစ္ 
ျမင္ၾကေလ့ရွိေအာင္တြန္းပို႔ေပးခဲ့သည္။ အစြန္းေရာက္အျမင္တစ္ရပ္မွာအစြဲသန္ေသာလူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒသည္ 
၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွစခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ အထိေရာက္ခဲ့သည္ဟုဆုိရမည့္အာဏာရွင္၀ါဒ၏ အသြင္အျပင္တစ္ရပ္ 
ျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအျမင္မွ ခ်ဥ္းကပ္လွ်င္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ အေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္တစ္ခုတည္း 
ေသာခက္ခဲသည့္အရာျဖစ္ေနပုံရသည္။ ဆန္႔က်င္ ဘက္အားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရးတြင္အျပင္သုိ႔ၾကည့္ျခင္း 
ျဖင့္ ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္လူမ်ဳိး သို႔မဟုတ္ တုိင္းရင္းသားအထက္ေအာက္စနစ္မွဒီမုိကရက္တစ္ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ 
သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕မႈတစ္ခုကို စမ္းသပ္ျပဳလုပ္သည့္ ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံမ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ေယဘုယ် မက္ခ႐ုိ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားမည္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါအျမင္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သီးျခားျဖစ္ၿပီး အေရး 
ေပၚျဖစ္သည့္ အသြင္အျပင္မ်ားစြာ ရွိသည့္တုိင္ လက္ရွိရင္ဆုိင္ေနရေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တစ္မ်ဳိးတည္း 
သို႔မဟုတ္ တစ္ႏိုင္ငံတည္း သာမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ႏိႈင္းယွဥ္ႏုိင္ေသာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားမွ ေလ့လာသင္ယူ 
ႏိုင္သည္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္သည္။ အာရွႏုိင္ငံမ်ားစြာက အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ားကို စတင္ကိုင္တြယ္ခဲ့ခ်ိန္က  
ဖြံ႕ၿဖဳိးၿပီး အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကာလအရွည္ဆုံးႀကဳံေတြခဲ့ရသည့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကဲ့သုိ႔ ယဥ္ေက်းမႈ 
ဖလွယ္ဒိုင္ယာ ေလာ့မ်ား၊လူနည္းစုအုပ္စုမ်ားအားအသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ 
ေနေသာေမးခြန္းမ်ားျဖင့္သာစတင္ခဲ့ၾကသည္။ အဂၤလိပ္စကားေျပာအေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ 
ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ နယူးဇီလန္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔ ႏွင့္ မ်ဳိးစုံကြဲျပားမႈမ်ားျပားသည့္ 
ဘယ္လဂ်ီယန္၊ နယ္သာလန္၊ ယူေကႏွင့္ စကင္ဒီေနးဗီးယန္းႏုိင္ငံမ်ားသည္ ယင္းလမ္းကို အေရာက္ႏိုင္ဆုံး 
ေလွ်ာက္ခဲ့သည့္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထုိ႔အတူ ကုလသမဂၢႏွင့္ အျခားေသာ့ခ်က္က်သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
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က ေစာင့္ ၾကည့္ကြပ္ကဲႏုိင္မည့္ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားက အကူအညီျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 
ထုိပုံစံမ်ဳိးသည္ အာရွအခင္းအက်င္းႏွင့္ အဆက္အစပ္မရွိသည့္အတြက္ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာသုံးသပ္မႈျပဳရာတြင္ 
သတိ ႀကီးစြာထားၿပီး ကိုင္တြယ္ရန္လုိၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာမရွိျခင္းမဟုတ္ေပ။  
မ်ားစြာေသာ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ မၾကာေသးေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံသားအခြင့္ေရးတူညီမႈ၊ 
ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံ၀ါဒႏွင့္ ႏုိင္ငံသားဆုိင္ရာေပါင္းစည္းမႈမ်ား၏ ေအာင္ျမင္ေသာ အဆင့္သုိ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ 
ျပန္႔ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးတူညီမႈအတြက္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၆၀ ျပည့္ 
ႏွစ္မ်ားတြင္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွအထက္မွလာေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈျဖင့္ ျဖစ္ထြန္းခဲ့သည္။ ယဥ္ေက်းမႈ 
မ်ဳိးစုံ၀ါဒအတြက္မူ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ကေနဒါတုိ႔သည္ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွစၿပီး မွတ္သားေလာက္စရာ 
အေရးပါခဲ့သည္။ ႏို္င္ငံသားေပါင္းစည္းမႈအတြက္ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ ဖြံ႕ၿဖဳိးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားက ေသာ့ 
ခ်က္က်ေသာေနရာမွ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔ကာလတြင္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံ၀ါဒသည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳခဲ့သူမ်ားၾကား အျငင္းပြားဖြယ္ရာအျဖစ္ဆုံးျဖစ္ေနၿပီး ေထာင္စုႏွစ္ကူးေျပာင္းခ်ိန္ကတည္း 
က အေနာက္ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ အမ်ားစု၏ သိသာထင္ရွားေသာ ေ၀ဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႕ ခဲ့ရသည္။ 
၂၀၁၀-၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံ၀ါဒသည္ “အလုံးစုံ က်႐ႈံး” ခဲ့သည္ဟု ဂ်ာမန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ 
အန္ဂလာမာကယ္က ေျပာခဲၿပီး ျပင္သစ္သမၼတ နီကုိလပ္စ္ဆာေကာ္ဇီလည္း “ေသဆုံး” သြားခဲ့ၿပီဟုဆုိခဲ့ကာ 
ၿဗိတိသွ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္းကလည္း အလားတူမွတ္ခ်က္မ်ဳိးေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၀ 
တြင္ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံ၀ါဒမူ၀ါဒအညႊန္းကိန္းအရအမ်ားစုေသာ အဓိကက်သည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံ 
၀ါဒသည္ အေတာ္အသင့္က်ယ္ျပန္႔ခဲသည္ကိုေတြ႕ရၿပီး နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတည္းတြင္သာေနာက္ျပန္ 
သြားသည္႔အေျခအေနမ်ဳိးရွိခဲ့သည္။ထုိ႔ႏွစ္မွာပင္ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ႏိုင္ထုိင္သူမ်ား၏ ေပါင္းစည္းႏိုင္မႈ အညႊန္း 
ကိန္းကလည္းအလားတူ ရလဒ္မ်ဳိးထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ မျငင္းႏိုင္ေသာအျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ား ရွိသည့္ 
တုိင္လူနည္းစုမ်ားအတြက္မ်ဳိးစုံကြဲျပားမႈကိုေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္အကာအကြယ္မ်ားကိုတည္ေဆာင္ရန္  
ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံ၀ါဒကို မ႑ဳိင္ျပဳရန္မွာ မ်ားစြာေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာမူ၀ါဒ၏ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ 
လကၡဏာတစ္ရပ္အျဖစ္ရွိေနေသးသည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏို္င္ငံသားေပါင္းစည္းမႈကို အသြင္ကြဲျပားမႈတစ္ခုအျဖစ္ 
ျမွင့္တင္ခဲ့စဥ္အလုိက္သင့္ေနလုိသူမ်ားကလူမ်ားစုယဥ္ေက်းမႈကိုလက္ခံေရးကို ပုိမုိႀကဳိးပမ္းခဲ့ၾကၿပီး 
ယင္းသည္ပင္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံ၀ါဒတြင္ ေယဘုယ်ျဖစ္ေသာ လကၡဏာမ်ားစြာကို ျပန္လည္ရရွိေစခဲ့သည္။ 
  
ယင္းမူ၀ါဒမ်ားစတင္ကုိင္စြဲျခင္းသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လက္ခံထားသည့္လူနည္းစု 
အုပ္စုမ်ားအား အမ်ဳိးအစားသုံးခုခြဲျခားျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ဖန္ ယင္းသည္ အာရွအခင္းအက်င္းသို႔ တုိက္႐ုိက္ 
လႊေဲျပာင္း ႏိုင္ဖြယ္မရွိေသာ္လည္း အစီအစဥ္တက်ျဖစ္ရန္အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ၿပီး ေတြးေခၚမႈကိုႏႈိးဆြေပး  
ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ အုပ္စုသုံးခုမွာႏုိင္ငံေတာ္၏နယ္ေျမအတြင္း အကန္႔အသတ္ရွိေသာ သမုိင္းတစ္ခုသာရွိသည့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လူနည္းစုမ်ား၊ အလြန္ေ၀းကြာသည့္ကာလအထိျပန္ေကာက္ႏိုင္သည့္သမုိင္းမ်ားရွိသည့္ 
နယ္ပယ္သစ္တြင္ အေျခခ်ေနထုိင္ရာႏို္င္ငံေတာ္မ်ားရွိကနဦးတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ဖိႏွိပ္ခံထားရေသာ အမ်ဳိး 
သားႏိုင္ငံဘ၀၏ အခ်ဳိ႕ ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္ ေခၚဆုိႏိုင္မည့္အမ်ဳိးသားလူနည္းစုမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္နယ္ပယ္ သစ္တြင္ အေျခခ်ေနထုိင္သည့္ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခု မဟုတ္သည့္အတြက္ အဆုိပါ 
အမ်ဳိးအစားသုံးခုတြင္ ဒုတိယေျမာက္အမ်ဳိးအစားကို တုိက္႐ုိက္အသုံးျပဳရန္ ျဖစ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ 
ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ ယင္း၏ လက္ရွိ အေျခအေနမ်ားအရ အျခားအမ်ဳိးအစားႏွစ္ခုသည္ 
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ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ ဆီေလ်ာ္မႈရွိပုံရသည္။  
 
ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံ၀ါဒ မူ၀ါဒအညႊန္းကိန္းသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေသာ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ 
မူ၀ါဒရွစ္ မ်ဳိးျဖင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္သည္။ ယင္းတုိ႔မွာ ႏိုင္ငံေရးခြဲျခားမႈမရွိျခင္း၊ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားကို 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ျခင္း၊ မီဒီယာအကဲဆတ္မႈ၊ အ၀တ္အစားသတ္မွတ္ခ်က္စံႏွင့္ အျခား ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား၊ 
ႏွစ္ႏိုင္ငံသားခံယူမႈ၊ ယဥ္ ေက်းမႈဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈ၊ ဘာသာစကား 
သင္တန္းအတြက္ ဘ႑ာေရး ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္အရ အႏွိမ္ခံရျခင္းခြဲျခားေရးက်င့္ 
စဥ္တုိ႔ျဖစ္သည္။အမ်ဳိးသားလူနည္းစု ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ မူ၀ါဒေျခာက္မ်ဳိးရွိသည္။ ၊ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ 
႐ုံးသုံးဘာသာစကားအဆင့္အတန္း၊ ႏို္င္ငံေရးကိုယ္စားျပဳမႈ၊ ဘာသာစကားသင္တန္းအတြက္ ဘ႑ာေငြ 
ေထာက္ပံ့မႈ၊ ႏုိင္ငံေရးအရခြဲျခားမႈမရွိျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာျမင္သာမႈတုိ႔အေပၚ အာ႐ုံစုိက္သည့္ မူ၀ါဒတို႔ ျဖစ္သည္။ 
အဆုိပါအခ်က္အလက္မ်ားအားလုံးကို အင္တာနက္တြင္အသင့္ရရွိႏိုင္ၿပီးက်ယ္ျပန္႔ ေသာ စကားအေျခ 
အတင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ေလ့လာသုံးသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဆုိပါအခင္းအက်င္း ျဖင့္ 
ဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္ မ်ားစြာသင္ယူႏိုင္မည့္မွာ ရွင္းလင္းေနသည္။ တုိင္းျပည္သည္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အေျခခံ 
ႏိုင္ငံသားဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ညီမွ်မႈမရွိေသးေပ။ မ်ဳိးစုံကြဲျပားေသာ လူမ်ဳိး၊ တုိင္းရင္းသား သို႔မဟုတ္ 
ယဥ္ ေက်းမႈဆုိင္ရာ ေရာေႏွာမႈတစ္ခုႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အနည္းငယ္ေသာ 
မူ၀ါဒမ်ား သာရွိသည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မ်ဳိးစုံကြဲျပားေသာ အမ်ဳိးသား၀ိေသသတစ္ခု 
ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႀကဳိးပမ္းမႈအနည္းငယ္သာျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္တေလာေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ 
ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမႈမ်ားသည္ ဒီမုိကရက္တစ္ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈတည္ေဆာက္ေရး နည္းလမ္းတစ္ရပ္ 
အၿဖစ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ကို လမ္းဖြင့္ေပးထားသည္။  
 
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈအက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို စဥ္းစဥ္းျခင္းသည္ အခက္အခဲ 
အျဖစ္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ လူမ်ဳိးေရးအတြက္ သည္းခံမႈသုညသာထားရွိျခင္းသည္ အျဖစ္မေနေျဖရွင္းရမည့္ 
အခ်က္ျဖစ္သည္။ ယင္းကိုေျဖရွင္းရန္ ဒီမုိကေရစီအင္ အားစုမ်ားသာမက ဘာသာေရးႏွင့္ စစ္ဘက္ေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္ အေသြးအေရာင္စုံ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစု မ်ားက ျမင္သာေသာ လူထုေထာက္ခံမႈကို 
ရရွိရန္လုိအပ္ေပလိမ့္မည္။ ယင္းႏွင့္အၿပဳိင္တြင္ ႏိုင္ငံသားအားလုံးအတြက္ ႏုိင္ငံသားဆုိင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 
ဆုိင္ရာ ညီမွ်မႈမ်ားရရွိရန္ မလြဲမေသြ လုိအပ္သည္။  ယင္းႏွစ္ဆက္စပ္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈခ်င္းကူးလူးဆက္ႏြယ္မ်ဳိး 
စုံကြဲျပားမႈ၏ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္အျပည့္ အ၀ကို ရရွိႏိုင္မည္။ မ႑ဳိင္က်ေသာ ယင္းအဂ်င္ဒါကိုလြန္လွ်င္ 
ျပႆနာပုိမုိရွိစရာႏုိင္စရာရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ပညာေရး၊ မီဒီယာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကဲ့သို႔ေသာ ေသာ့ခ်က္က်သည့္ 
နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ မူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲမ်ား လုိအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔တုိင္ 
ကနဦးေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားကို မတူညီေသာ ကမၻာလုံးဆုိင္ ရာ အခင္းအက်င္း အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး 
ျဖစ္ကာ ျမန္မာမူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား၏ ေလ့လာသုံးသပ္မႈလည္း ရရွိႏိုင္သည္။ ယင္းတုိ႔ကိုၾကည့္လုိက္ျခင္းျဖင့္ 
ဆုံး႐ႈံးစရာအေၾကာင္းမျမင္ဘဲ ရႏုိင္စရာရွိသည့္ အလာအလာမ်ားစြာ ရွိသည္။  
 ျမန္မာ့ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈအက်ပ္အတည္းကိုေျဖရွင္းရာတြင္ လုပ္ငန္းအမ်ားစုကို ျပည္တြင္းအေနအထားအားျဖင့္ 
ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္သည္။ လူမ်ဳိးေရး၊ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပုိမုိမ်ဳိးစုံကြဲျပားေသာ အမ်ဳိးသား၀ိေသသအေပၚ 
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ေခါင္း ေဆာင္မႈျပဳေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံတြင္း၌ ထိပ္ပိုင္းအဆင့္ႏွင့္ ေအာက္ေျခလူထုအဆင့္ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးသည္ 
ပါ၀င္ၾကရ မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ုိင္းသည္ မ်ဳိးစုံကြဲျပား 
မႈအတြက္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ အားပါးတရေထာက္ပံ့မႈကိုျပသျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ပညာေရး 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ မီဒီယာသင္တန္းေပးျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာျပန္လည္ဆန္းသစ္ျခင္းႏွင့္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ 
ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္းတို႔ ၏ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ မူ၀ါဒဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ရန္ကူ 
ညီျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္းျပည္တြင္းအားထုတ္မႈမ်ားကိုအေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္သည္။ ႀကဳိပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
ကို လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ထက္ေအာက္ပုံစံ၏ ေထာင္လုိက္ပုံစံမ်ားမွ ယဥ္ေက်းမႈျခင္းကူးလူးဆက္ႏြယ္ 
မ်ိဳးစုံကြဲျပားမႈအေပၚတည္ေဆာက္ ထားသည့္ ဒီမုိကရက္တစ္ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ၏ အလ်ားလုိက္ပုံစံမ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမျပဳလွ်င္ က်ယ္ျပန္႔ေသာအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ 
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိႏို္င္ငံေရး အသြင္းကူးေျပာင္းမႈတြင္ ျပဳျပင္ေျပာငး္လဲမႈမ်ားသည္ အလြန္လ်င္ျမန္လြန္ျခင္း 
ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေကာ ျပည္ပတြင္ေနထုိင္ၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားက ေၾကာက္ရြံ႕စုိးထိတ္မႈမ်ား စတင္ထုတ္ 
ေဖာ္ျပသခဲ့သည့္ ပြဳိင့္တစ္ခုသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည္။ ယင္းေၾကာက္ရႊံ႕မႈမ်ားေၾကာင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဖယ္ၾကဥ္ ခံ 
အုပ္စုမ်ားက (အကယ္၍ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈတုိးတက္မရရွိခဲ့လွ်င္) အသိအမွတ္ျပဳျခင္းအတြက္ ေတာင္း 
ဆုိမႈမ်ားေပၚေပါက္လာေလ့ရွိသည္။ ေယဘုယ်အက်ဆုံးဆုိရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆုိပါ တုိင္းရင္း 
သားလူနည္းစုမ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ာစြာ ဗမာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ မိမိတုိ႔၏ အက်ဳိးယုတ္ခဲ့ရေသာ 
အေနအထား၏ ႏိုင္ငံေရးအသိအမွတ္ျပဳမႈကို ရွာေဖြေနခဲ့ၾကသည္။ မ်ားစြာေသာ (အမ်ားအားျဖင့္ဗမာ) 
ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား (ႏွင့္ႏိုင္ငံျခားေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား) ထံမွလာသည့္ ေယဘုယ်တုံ႔ျပန္မႈမွာ 
ထိလြယ္ရွလြယ္အသြင္ကူေျပာင္းေရးကာလအတြင္း ယင္းသုိ႔ေသာ ပုံစံမ်ဳိးနစ္နာ ခ်က္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ 
ေလာင္ေလာင္ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ကာလတစ္ခုတြင္ အမ်ဳိးသားစည္းလုံးညီညြတ္ 
ေရးကိုပ်က္ျပားေစျခင္းျဖင့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံးကို ပ်က္စီးသြားေစႏိုင္သည္ဟု ဆုိ ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
တုိင္းျပည္သည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအရ တည္ၿငိမ္မႈပိုမုိရရွိလာသည့္ အခ်ိန္တစ္ခု ေရာက္သည္ထိယင္း 
နစ္နာခ်က္မ်ားကို ေရႊ႕ဆုိင္းထားသင့္သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည့္ “မ်ဳးိစုံကြဲျပားမႈရွိလ်က္ႏွင့္ 
စည္းလုံးညီညြတ္မႈ”ဆုိသည္ကိုကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္မႈ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးပုံစံမွာ “ဗုိလ္က်စုိးမုိး ျခင္းျဖင့္ စည္းလုံး 
ညီညြတ္ျခင္း” ႏွင့္ပိုတူေနၿပီး စည္းလုံးညီညြတ္မႈကို ထုိသုိ႔တည္ေဆာက္ျခင္းသည္တုိင္း ျပည္တြင္းရွိလူနည္း 
စုအုပ္စုမ်ားကို ဆက္လက္လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး စစ္မွန္ေသာစည္းလုံးညီညြတ္မႈမွကင္းကြာေစမည္ဟုသံုးသပ္လို 
ပါသည္။  
 
စည္းလုံးညီညြတ္မႈဆုိသည္မွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကား ကုိလုိနီေခတ္၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ 
တုိ႔မွသည္ယေန႔အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလအထိ စဥ္ဆက္မျပတ္ရွိခဲ့ေသာ သေဘာတရားတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ 
အခ်ဳိ႕ေသာစည္းလုံးညီညြတ္မႈေတာင္းဆုိျခင္းမ်ားမွာမဟာဗ်ဴဟာ သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာအေၾကာင္းတရား 
မ်ားအတြက္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္းယခုစာတမ္းတြင္မူ ကၽြန္ေတာ္သည္မွန္ကန္ေသာ က်င့္၀တ္သီလအေလ့အက်င့္ 
သုိ႔ မဟုတ္စိတ္သန္သည့္အရာ၏ ညႊန္းကိန္းတစ္ခုကို စည္းလုံးညီညြတ္မႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ ဗမာဗုဒၶ 
ဘာသာ အယူအဆပုံနည္းလမ္းကိုသာတင္ျပလိုပါသည္။  
 
အဆုိပါစည္းလုံးညီညြတ္မႈအယူအဆသည္ တကယ္တမ္း အားျဖင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အ၀န္းအ၀ုိင္းအတြင္းသုိ႔ 
မ်ဳိးစုံေသာ အသံမ်ားႏွင့္ ႐ႈေထာင့္မ်ား၏ ေပါင္းစည္းပါ၀င္ေစရန္ ေဆာက္ရြက္ရာတြင္ ဒီမုိကေရစီ မဆန္ေသာ 
နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီးအမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ခလုပ္ကန္သင္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔အျပင္ယင္းနည္းလမ္းသည္ယခင္စစ္အစိုးရကသာလ်င္ကိုင္စြဲက်င့္သုံးခဲ့သည့္နည္းလမ္းတစ္ခုမ်ွသာမဟုတ္ 
ဘဲအတုိက္အခံႏိုင္ငံေရးပါတီ၀င္မ်ား ႏွင့္တရားမွ်တမႈ၊ တန္းတူ ညီမွ်မႈ၊ ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီဖြံ႕ၿဖဳိးေရးကိုအားထုတ္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ကတိက၀တ္ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာအဖြဲ႕မ်ားပင္လ်င္ ထိထိေရာက္ေရာက္က်င့္သုံး 
ခဲ့သည့္ နည္းလမ္း ျဖစ္သည္။  
 
ကိုယ္က်င့္သီလသေဘာတရားတစ္ခုအျဖစ္ စည္းလုံးညီညြတ္ျခင္းဆုိသည္မွာ ဘုံရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုအတြက္ 
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ျမဳပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ အုပ္စုတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အသိုင္းအ၀ုိင္းတစ္ခုကို သစၥာခံျခင္းျဖစ္ကာ အားလုံး၏အက်ဳိးအတြက္ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ကုိယ္ပိုင္အက်ဳိးစီးပြားစြန္႔ ရန္လုိအပ္ၿပီး မိမိကိုယ္ကိုဗဟုိျပဳသည္အတၱကို ျငင္းပယ္သည့္ 
ဗုဒၶလမ္းစဥ္ထဲမွ ထုတ္ႏုတ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ၁၉ ရာစုေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေယာအတြင္း၀န္ဦးဖုိးလႈိင္က မင္းညီ 
မင္းသားတုိ႔အားဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့သည့္တရားေတာ္ထဲမွထုတ္ႏုတ္ၿပီးစည္းလုံးညီညြတ္မႈ၏ ကိုယ္က်င့္သီလ 
ဆုိင္ရာကို ရွင္းလင္းစြာ ရွင္းျပခဲ့သည္။ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုတြင္ ညီညီညြတ္ညြတ္ေအာင္ျမင္ရန္ 
အားထုတ္ရာတြင္ တစ္ဦးခ်င္းအႀကဳိက္ေဘးဖယ္ထားရမည္ဟု သူကဆုိသည္။ ထုိ႔ျပင္ မညီညြတ္မႈဆုိသည္မွာ 
ပုဂၢဳိတစ္ဦးခ်င္း၏ အုပ္စုတစ္စုသည္ မိမိတုိ႔၏အက်ဳိးစီးပြားကိုသာေဆာင္ရြက္ၾကသည့္ ရလဒ္ျဖစ္ၿပီး 
ယင္းသည္ ကုိယ္က်င့္သီလ ပ်က္ယြင္းျခင္း၏ ရလဒ္ျဖစ္သည္။  
 
က်မ္း၏ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဂတိတရားေလးပါးအေၾကာင္းကို သူက သတိေပးခဲ့သည္။ စည္းလုံးညီညြတ္ေသာ 
နည္း လမ္းတစ္ခုျဖင့္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ က်႐ႈံးမႈမွာ အခ်ဳိ႕သူမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အဖြဲ႕၀င္ အားလုံးသည္ အဂတိတရားမ်ား၏ လႊမ္းမုိးမႈခံေနရၿပီး ရလဒ္အားျဖင့္ မိမိတုိ႔ကုိယ္ပိုင္က်ဥ္းေျမာင္း 
ေသာ အက်ဳိးစီး ပြားမ်ားအရသာ ေဆာင္ရြက္ၾကေတာ့သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ စည္းလုံးညီညြတ္ေသာ 
ညီလာခံသည္ ယင္းတုိ႔ ၏အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အဂတိတရားကိုေက်ာ္လႊားရန္ႏွင့္ အတၱကင္းမႈ၏ စံနမူနာအ 
တုိင္းေဆာင္ရြက္ရန္သူတုိ႔၏ ကိုယ္က်င့္သီလမ်ားကို တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြဲျပားမႈမ်ားကို 
တိတိပပေက်ာ္လႊားသြားႏိုင္သည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈဆုိသည္မွာ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ 




သေဘာ တရားပင္ျဖစ္သည္။ “၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး” မတုိင္မီလမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ထုတ္ 
ေ၀ခဲ့သည့္ ေျမေအာက္ဂ်ာနယ္တစ္ခုတြင္ပါရွိသည္ ေဆာင္းပါးတစ္ခုတြင္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈဆုိသည္မွာ 
မွန္ကန္ေသာကိုယ္က်င့္သီလႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏လႈပ္ရွားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သံဃာေတာ္ 
တစ္ပါးကဆုိသည္။ “ညီညြတ္သူတုိ႔မွာ ကိုယ္၊ စိတ္အမူအရာတုိ႔ ႐ုိးေျဖာင့္မႈရွိျခင္း၊ ကိုယ္က်င့္သီလတရား 
ေကာင္းျခင္း၊ ပညာဥာဏ္ဂုဏ္ႀကီးမားျခင္းတုိ႔ ျပည့္စုံေနသည္ကိုေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္”။ “ညီညြတ္ျခင္းသည္ 
မွ်တေသာအသိဥာဏ္၊ကိုယ္က်င့္ တရားတုိ႔ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတုိ႔လုိအပ္မည္” ဟုသူက ဆက္လက္ေရးသား 
ထားသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ မညီညြတ္ျခင္း မွာ ျပည္သူမ်ား ကိုယ္က်င့္သီလအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး 
ယင္းတုိ႔၏ မိမိကုိယ္ကို ဗဟိုျပဳသည္ေစ့ေစာ္မႈမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္မတတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ဟု မွတ္သားရေတာ့ 
မည့္ပံုရွိေနသည္။  
 
စစ္တပ္၏ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမုိကေရစီသေဘာတရားမွာ ပါလီမန္ေခတ္အတြင္း ျပင္းထန္ခဲ့ေသာ 
ႏုိင္ငံေရး မၿငိမ္သက္မႈကို ေၾကာက္ရြံ႕မႈမွ ေပၚထြက္လာၿပီး စစ္တပ္ကသာ တုိင္းျပည္ကိုတစ္စည္းတစ္လုံးျဖစ္ 
ေအာင္ကိုင္ တြယ္ႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းအျဖစ္ယင္းတုိ႔ဘာသာ ႐ႈျမင္ေစခဲ့သည္။ 
ဒီမိုေရစီ၏ကြဲျပားႏိုင္ေသာ အလားအလားမ်ားသည္အလားအလာရွိေသာစည္းလုံးညီညြတ္မႈျပဳကြဲမႈ (စစ္တပ္) 
ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အုပ္စုတစ္ခုကသာျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး ႏုိင္ငံသားတုိ႔အေပၚတြင္လည္း စည္းကမ္းမ်ားျပဌာန္းလာ 
ေစခဲ့သည္။  
 
ဒီမုိကေရစီတည္ျမဲေရးကို မည္သုိ႔မည္ပုံအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ဆုိသည့္ စစ္တပ္၏အျမင္မွာ ႏုိင္ငံေရး 
တြင္ သာမန္လူပုဂၢဳိလ္မ်ား (ပုတုဇဥ္) မ်ား၏ အစြမ္းအစမွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ေကာင္းၿပီး ထုိသို႔ျဖစ္လာလွ်င္ 
ရလဒ္ကို သတိထားရမည္ဟူေသာ ေပၚျပဴလာႏိုင္ငံေရးတြင္ပါ၀င္ျခင္းအေပၚ ေယဘုယ်ဗမာအျမင္ႏွင့္လည္း 
ကိုက္ညီေန သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္ပင္ ႏိုင္ငံသားအမ်ားစုသည္ မိမိတုိ႔၏ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားမ်ားထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး 
ေရွ႕ဆက္လွမ္းရန္ ကိုယ္က်င့္သီလဆုိင္ရာအေျခခံတစ္ခုကိုေရာက္ရွိႏိုင္ျခင္းမရွိေသးဘဲ တစ္ႏိုင္ငံလုံး 
130 
အေနျဖင့္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမည့္ ညီညြတ္ေသာနည္းလမ္းတစ္ခုတြင္ အလားအားျဖင့္ အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္ 
ဒီမုိကရက္တစ္ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္တြင္ လည္းပါ၀င္ျခင္းမရွိၾကေပ။  
 
အစိုးရသတင္းစာတစ္ေစာင္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္၂၀၀၈ ခုႏွစ္၌ပါရွိသည့္ အယ္ဒီတာ့ 
အာေဘာ္ တစ္ခုတြင္ ဒီမုိကေရစီကိုမွန္ကန္စြာမက်င့္သုံးျခင္း၏အႏၱရာယ္မ်ားကို စာဖတ္သူမ်ားအားသတိေပး 
ထားသည္။ ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီေခတ္မေအာင္ျမင္ျခင္းမွာ ဒီမုိကေရစီေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ဒီမုိကေရစီကို 
ေဖာ္ေဆာင္သူ ေၾကာင့္သာျဖစ္ၿပီး အာဏာကို အတၱ၀ါဒျဖင့္က်င့္သုံးသူမ်ားေၾကာင္းျဖစ္ကာ ပါတီစြဲ၊ 
အတၱစြဲမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ သည္ဟု ေရးသားထား သည္။ ေနာက္ထပ္အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္တစ္ခုတြင္လည္း 
စစ္တပ္သည္သာယင္းအတၱစြဲကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္စြမ္းရွိၿပီးတုိင္းျပည္အက်ဳိးသယ္ပိုးႏိုင္သည့္ဆုိေသာအုိင္ဒီယာ 
ကို ေရးသားခဲ့သည္။ စည္းကမ္းရွိစြာပါ၀င္ေရး၏ အေရးႀကီး ပုံကိုပုံေဖာ္ထားသည္မွာလည္း ႏိုင္ငံသားအမ်ားစု 
သည္ ဆက္လက္လမ္းညႊန္မႈမရွိဘဲ မွန္ကန္စြာပါ၀င္ႏိုင္ရန္ ကိုယ္က်င့္တရား မရွိေသးျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေနၾကသည္ 
ဟုဆုိျပန္သည္။စစ္တပ္အျမင္အရယင္းသို႔ ကိုယ္က်င့္တရားမျဖဴစင္ျခင္းအားအေကာင္းဆုံးခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံ 




ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ ပါလီမန္ေခတ္ကဲ့သို႔ တုိင္းျပည္မၿငိမ္မသက္ျဖစ္မည့္အေျခအေနကို ျပန္ေရာက္သြားမည္ ့
ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သူကသတိေပးခဲ့ၿပီး စုေပါင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ေယာမင္းႀကီးဦးဖုိးလႈိင္ေျပာေလ့ 
ရွိသည့္ အဂတိ တရားေလးပါးအေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိအဂတိတရားေလး 
ပါးဆုိသည္ကိုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကစစ္တပ္အားေ၀ဖန္ရာတြင္သုံးေလ့ရွိသည္။ “စစ္မွန္တဲ့ဒီမုိကေရစီ 
ဆုိတာ ႏိုင္ငံသားတုိင္းကဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး အဂတိတရားေလးပါးကင္းတဲ့ကုိယ္စားလွယ္ကို ေရြးႏုိင္တဲ့အ 
ခ်ိန္မွာထြန္းကားႏုိင္တယ္”။စစ္တပ္ကေဖာ္ေဆာင္သည့္စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာဒီမုိကေရစီဆုိသည္မွာ ကိုယ္ 
က်င့္သီလႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ထိန္းေက်ာင္းေပးမည့္ ပုံစံတစ္ရပ္ျဖစၿ္ပးီ မိမိတုိ႔သည္သာ ကုိယ္က်ဳိးမငဲ့ဘဲ 
တစ္ႏုိင္ငံလုံးအက်ဳိးစီးပြားကို ေဆာင္က်ဥ္း ေပးႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ့္ ပုံေဖာ္ထားၿပီး 
(ျပည္ေထာင္စုမၿပဳိကြဲေရး၊ ကိုယ္က်ဳိးစီး ပြားမငဲ့ေရး) မိမိတုိ႔၏ စင္ၾကယ္ေၾကာင္းညႊန္းဆုိကာ သူတုိ႔၏ 
တရား၀င္ျဖစ္မႈအျဖစ္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကျပသေနျခင္းျဖစ္သည္။  
 
အဆုိပါသံသယ၀ါဒသည္ အတိတ္ကႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္းမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္အေပၚတြင္သာ အကန္႔အသတ္ 
ျဖင့္ရွိေနသည္လည္းမဟုတ္ေပ။ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မင္းကိုႏိုင္သည္ သူအက်ဥ္းေထာင္မွ 
လြတ္လာၿပီးစတြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈတစ္ခုေျဖၾကားရာတြင္ “စည္းကမ္းရွိဖုိ႔န႔ဲ ညီညြတ္ဖုိ႔ အလြန္အေရးႀကီးပါ 
တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ထုိက္တန္ေၾကာင္း ျပသရပါမယ္” ဟုေျဖၾကားခဲ့သည္။ ညီညြတ္မႈေပၚ 
ယင္းသေဘာ ထားသည္ မိမိကုိယ္မိမိအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ပါ၀င္ျပီးကုိယ္က်င့္သီလစြမ္းအား 
(မိမိတုိ႔အက်ဳိးစီးပြားကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး စဥ္းစားႏုိင္စြမ္း) ရွိရန္(အျမဲ) ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကို 
ေမးခြန္းထုတ္သည့္ ဒီမုိကေရစီမဆန္ေသာသေဘာတရားကို အားေကာင္းေစသည္။  
 
ပါတီစနစ္၏ စုေပါင္းႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ အျမဲရွိေနခဲ့ေသာ ပူပန္မႈတစ္ရပ္လည္း ရွိေနခဲ့သည္။ 
ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားမ်ားျပားေနျခင္းႏွင့္ ၁၉၅၈ တုန္းကကဲ့သို႔ အာဏာရ ဖဆပလ ႏွစျ္ခမ္းကြဲမႈျဖစ္ရပ္မ်ားကို 
မညီညြတ္မႈ၏ သက္ေသတစ္ခုအျဖစ္႐ႈျမင္ၿပီး အစိုးရႏွင့္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ကုိယ္က်င့္သီလပ်က္ယြင္းျခင္း 
အျဖစ္လည္း ႐ႈျမင္သည္။ စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ကာလတစ္ေလ်ာက္လုံးႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကို အုပ္စုဖြဲ႕၀ါဒ၏ 
သက္ေသအျဖစ္ဆက္လက္ ႐ႈျမင္ခဲ့ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာဏာလြဲမေပးခဲ့သည့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၈ တြင္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ ေဆာင္းပါးတစ္ခု၌ ေရးသားခဲ့သည္မွာ 
“အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားလြတ္လပ္ ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္အရဆုိလွ်င္ ႏုိင္ငံေရး 
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ပါတီမ်ားက ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ျခင္း၊ အာဏာဖီ ဆန္ျခင္း ႏွင့္ မင္းမဲ့စ႐ုိက္ကို မစြန္႔လႊတ္သမွ်ကာလပတ္လုံး 
အႏၱရာယ္ႀကီးႀကီးမားမားေတြ႕ႏိုင္သည္။ ယင္းသို႔ ေသာ လြတ္လပ္မႈမ်ဳးိသည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေဘာင္ထဲ 
တြင္သာ ရွိရေပလိမ့္မည္”။ ယခုေနရာတြင္ “ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္ေရး လမ္းေၾကာင္း” ဆုိသည္မွာသေဘာမညီ 
မႈတစ္ခုခုကိုမွ်လက္ခံလိမ့္မည္မဟုတ္ဘဲ တုိင္းျပည္ၿပဳိကြဲၿပီးအစိတ္စိတ္အမႊာမႊာျဖစ္မည့္ပထမဆုံးေျခလွမ္း 
ျဖစ္သည္ဟုဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ “အာဏာပိုင္မ်ားကို ဖီဆန္ျခင္း” ဆုိသည္မွာလည္း အာဏာပိုင္မ်ားသည္ 
မည္သည္အရာေကာင္းသည္ကို သိၿပီး အားလုံးအက်ဳိးအတြက္လုပ္ႏိုင္ စြမး္ရွိသူမ်ားသာျဖစ္သျဖင့္အတုိက္အ 
ခံမွန္သမွ်သည္ အတၱႀကီးကာလမ္းလြဲေနသူျဖစ္သည္ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။  
 
ေနာက္ဆုံးအားျဖင့္ ညီညြတ္ျခင္းကို ကုိယ္က်င့္တရားသေဘာတရားအျဖစ္ေဆြးေႏြးျခင္းတစ္ရပ္သည္ 
မိမိတုိ႔၏ကိုယ္ပိုင္အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းသေဘာထားကြဲလြဲမႈကိုေခ်မႈန္းရန္ညီညြတ္ျခင္းဆုိေသာစကားကို 
ႏုိင္ငံေရး အေသြး အေရာင္စုံၾကားသုံးစြဲခဲ့သည္သည့္နည္းလမ္းကို လစ္လ်ဴ႐ႈရန္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ထုိနည္းလမ္းျဖင့္ 
ညီညြတ္မႈသေဘာတရားသည္ စည္းကမ္းထိန္းခ်ဳပ္ေရးနည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္အလုပ္လုပ္ၿပီး အဖြဲ႕အစည္း 
တြင္းအျငင္းအခုံကို အႏုိင္ရရန္ သို႔မဟုတ္ အစဥ္အဆက္သေဘာထားမတူညီမႈတစ္ခုကိုအတိတ္ တြင္ထားၿပီး 
ေရွ႕ဆက္ရန္သုံးၾကသည္။ ကုိယ္က်င့္တရားဇာတ္သြင္းထားေသာ ညီညြတ္မႈကဲ့သို႔သေဘာတရားသည္ 
သေဘာထားကြဲလြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ လူနည္းစုအျမင္မ်ားကို ဖိႏွိပ္ရာတြင္သုံးၾကသည္ဟု ပညာရွင္မ်ားစြာက 
မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ မိမိတုိ႔၏ မူ၀ါဒမ်ားကို သေဘာမတူသူမ်ားအား ကုိယ္က်င့္တရားလုိက္နာက်င့္သုံးမႈကို 
႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြးသို႔မဟုတ္ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေမးခြန္ထုတ္ျခင္းျဖင့္သုံးၾကျခင္းျဖစ္သည္။  
 
အမ်ဳိးသားညီညြတ္ ေရးအေပၚ ဗမာႀကီးစိုးေသာ သေဘာတရားေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ေသြးစည္းညီ 
ညြတ္ေရး အတြက္ အႀကီးမားဆုံးအတားအဆီးတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ကဆုိခ်ိန္တြင္ တုိင္းျပည္တြင္း၌ 
ဗမာမဟုတ္သူ မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လူနည္းစုအုပ္စုမ်ားၾကားတြင္လည္း ညီညြတ္မႈႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ကြဲျပား 
မႈမ်ားျပည့္ႏွက္ေနၿပီးပဋိပကၡမ်ားလည္းေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္။ ဥပမာ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ကရင္တုိင္းရင္းသား 
မ်ားၾကားတြင္လူမ်ားစုမဟုတ္သည့္တုိင္ ရစ္ယာန္မ်ားသည္ KNU ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာမ်ားတြင္ စိုးမုိးထား 
ၿပီး ကရင္တုိင္းရင္းသား  အတုိက္အခံ၀ိေသသကို ခရစ္ယာန္အျဖစ္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔မွတ္ယူၾကသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားကို ခြဲ ျခားသည္ရလဒ္ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး လႈပ္ရွားမႈအတြင္း ဗုဒၶဘာသာကရင္မ်ားကို 
အသိအမွတ္ျပဳမႈမရွိခဲ့ေပ။DKBA ႏွင့္KNU တုိ႔ၾကား အကြဲအျပဲသည္ မ်ဳိးစုံကြဲျပားေသာ ႏိုင္ငံေရးအသိုက္အ၀န္း 
တစ္ခုတြင္ ညီညြတ္မႈရရွိႏုိင္ေရးႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ေရာထပ္ပစ္ျခငး္ႏွင့္ ဗုိလ္က်စုိးမုိးျခင္းတုိ႔၏ အဖ်က္သေဘာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား၏ ဥပမာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။  
 
ညီညြတ္မႈကိုကိုယ္က်င့္သီလသေဘာတစ္ခုအျဖစ္အက်ဥ္း႐ုံးဆုံးျဖတ္ျခင္းသည္လည္း ဗမာဗုဒၶဘာသာေလာ 
ကီအျမင္အတြင္း အနက္ေကာက္ခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတရားအရ ေနာက္ထပ္ထင္ရွားေသာမ်က္ႏွာစာ 
မ်ားထုတ္ ယူသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင္လည္း ရွိၾကသည္။ ညီညြတ္မႈသည္ မွန္ကန္ေသာကုိယ္က်င့္တရားက်င့္ 
သုံးျခင္း၏ ညႊန္းကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္ဆုိေသာယင္းသေဘာတရားအရအုပ္စုတစ္ခုတြင္လူပုဂၢဳိလ္မ်ား၏စြမ္း 
ေဆာင္ႏိုင္ရည္သည္ကိုယ္ပိုင္အက်ဳိးစီးပြားဆီသုိ႔တိမ္းညြတ္တက္သည့္ လူ႕သဘာ၀ကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ျဖစ္ 
သည္။ ယင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ကိုယ္က်င့္သီလသေဘာတရားအကဲျဖတ္ခ်က္တစ္ခုအ ျဖစ္႐ႈျမင္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ညီညြတ္မႈကိုၿခိမ္းေျခာက္သူသည္အတၱႏြံထဲနစ္ေနၿပးီ တစ္ကိုယ္ရည္ဆႏၵ၏တြင္းနက္ထဲက်ေနကာ 
အသိုက္အ၀န္း၏ အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ ႐ႈျမင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ကိုင္ရန္ မတတ္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ ညီညြတ္မႈ 
သေဘာတရားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသူတို႔သည္ မိမိတုိ႔ကိုယ္ကို ကိုယ္က်င့္သီလအားျဖင့္ ျမင့္ျမတ္သူအျဖစ္ထား 
ၾကၿပီး မိမိတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ဆႏၵမ်ားကို ေက်ာ္လႊား ႏုိင္သူမ်ားအျဖစ္႐ႈျမင္ကာ အားလုံးအတြက္အက်ဳိးရွိမည့္ 
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ယခုအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၀ါဒီေတြက ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ 
ဦးေဆာင္ေနၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း နယ္စပ္ေဒသမ်ားနဲ႔ ပဋိပကၡ/ပဋိပကၡအလြန္ဇုန္မ်ားက အေျခအေန 
ကေတာ ့မတည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ မလုံၿခဳံမႈ ျမင့္မားေနဆဲပါပ။ဲ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ၊ သဘာ၀သယံဇာတေတြ 
ထုတ္ယူမႈ၊ စီးပြားေရးမညီမွ်မႈနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္းေတြအတြက္ အျပင္းအထန္ယွဥ္ၿပဳိင္ေနမႈေတြဟာ ပဋိ 
ပကၡေတြကို မီးထုိးေပးၿပီး ရပ္ရြာမ်ားနဲ႔ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အသြင္ေျပာင္းေရးအလားလာကို ၿခိမ္းေျခာက္လွ်က္ရွိ 
ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ စစ္တပ္အရာရွိေတြစတင္ပါ၀င္လာၾကေပမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက႑ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟာ ေရွ႕မတုိးေနာက္မဆုတ္ႏွင့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈကင္းပျခင္းတို႔န႔ဲ ကိုင္ 
တြယ္ရခက္တဲ့ ကိစၥတစ္ရပ္အျဖစ္ရွိေနဆဲပါပ။ဲ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အေသြးအေရာင္စုံေတြၾကား ညီမွ်ေသာ 
အာဏာခြဲေ၀မႈ၊ ၿငိမး္ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတုိ႔ဟာလည္း 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ေရွ႕ဆက္ဖုိ႔ ေမာင္းႏွင္ရမယ့္ မရွိမျဖစ္ကိစၥအျဖစ္ ရွိေနဆဲပါ။ တုိးတက္ေနပုံရတဲ့ 
အျပင္ပန္းသ႑ာန္ရ႕ဲေနာက္ကြယ္မွာေတာ့ တရားမွ်တမႈမရွိျခင္းက နက္႐ႈိငး္စြာရွိေနပါတယ္။ သိသာ 
ထင္ရွားတဲ့ လြတ္လပ္မႈအသစ္ေတြရရွိခဲ့ေပမယ့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးနဲ႔ အျခား အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈေတြ 
ကေတာ့ ဆုိးဆုိးရြားရြားကန္႔သတ္ခံထားရဆျဲဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ အဖယ္က်ဥ္ခံရဆုံးနဲ႔ အထိခုိက္လြယ္ 
ဆုံးသူေတြအတြက္ မယုံၾကည္မႈေတြ၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြနဲ႔ ဆုိးရြားစြာျပဳမႈမ်ားရွိေနပါတယ္။  ျမန္ဆန္တဲ့ 
အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ အခြင့္အလမ္းေတြေပၚထြန္းေနေပမယ့္ ကခ်င္နဲ႔ ရွမ္းျပည္ 
ေျမာက္ပုိင္းေတြက ပဋိပကၡေတြရ႕ဲ အက်ဳိးဆက္ကိုခံစားရတဲ့ ရပ္ရြာေတြထဲမွာေတာ ့မသက္မသာ ျဖစ္ေန 
ပါတယ္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမွာ သာမန္ျပည္သူေတြ ဘာေတြျဖစ္ေနသလ။ဲ ေရြ႕ေျပာင္းခံဘ၀နဲ႔ ေနထုိင္ရ 
တာကို သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား ဘယ္လုိခံစားရသလ။ဲ လူငယ္ေတြ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ တကယ့္တုိက္ပြဲေတြက 
ဘာလ။ဲ ကေလးသူငယ္ေတြ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ေအာင္ ဘယ္သူေတြ လုပ္တာလဲ။ မိခင္ေတြရ႕ဲ ေခါင္းထ ဲ
မွာေတာက္ေလာင္ေနတဲ့ ေမးခြန္းကဘာလ။ဲ ဒီအခြင့္အလမ္းကို အသုံးခ်ၿပီး သူတုိ႔ရ႕ဲအသံကုိ ေဖာ္ထုတ္ကာ 
ကၽြန္မတုိ႔က သူတုိ႔ကိုယ္စားေျပာျပသြားပါရေစ။ 
 
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(KIO) သို႔မဟုတ္ အစုိးရမထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ေဒသေတြမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသ ူ၆၀၀၀၀ 
နီးပါးရွိၿပီး အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ေဒသေတြမွာ ၄၀၀၀၀ နီးပါးရွိပါတယ္။ တုိက္႐ုိက္တုိက္ခုိက္ခံရမႈ ဒါမွမဟုတ္ 
စစ္တပ္ေၾကာင့္ျဖစ္လာတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔လုိ႔ ရြာသားေတြဟာသူတုိ႔ 
အိမ္ေတြကေနထြက္ေျပးခဲ့ၾကတယ္။ အစပိုင္းတုန္းကေတာ့ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ဖုိ႔၊ သူတုိ႔အိမ္ေမြး 
တိရစာၦန္ေတြကုိ အစာေကၽြးဖုိ႔နဲ႔ သူတုိ႔စုိက္ခင္းေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ လူေတြက သူတုိ႔ရြာနားေလး ဒါမွမ 
ဟုတ္ ေတာထဲမွာေနေနခဲ့ၾကတယ္။ တုိက္ပြဲေတြဆက္ျဖစ္မယ္အေနအထားလည္းျဖစ္လာေရာ လူေတြဟာ 
ဘုရားေက်ာင္း၀င္ေတြ၊ ဘုန္းႀကီးေတြနဲ႔ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူေတြအတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဒုကၡ 
သည္စခန္းေတြကိ ုစေျပာင္းခဲ့ၾကတယ္။ ရက္သတၱပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္ခဲ့တဲ့ လူတစ္ 
ဦးခ်င္း ဒါမွမဟုတ္ အုပ္စုလုိက္ ကၽြန္မေတြ႕ဆုံၿပီး သူတုိ႔ရ႕ဲ ေၾကာက္ရြံ႕စုိးထိတ္မႈ၊ မေရမရာခံစားရမႈ၊ နာက်င္ 
မႈ၊ စိတ္ဒုကၡနဲ႔ ႐ုန္းကန္မႈေတြကို နားေထာင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီလူပုဂၢဳိလ္ေတြတစ္ဦးခ်င္းစီကုိေတာ့ “ေရႊ႕ေျပာင္းခံ 
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ရတဲ့ သူေတြ” ဒါမွမဟုတ္ “စစ္ရ႕ဲသားေကာင္” လုိ႔ အမည္တပ္ခံခဲ့ရတယ္။ သူတုိ႔ရ႕ဲခါးသီးမႈေတြကေတာ့ 
အထင္အရွားပါပ။ဲ “တုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူေတြလည္းမဟုတ္ဘူး။ စစ္ရ႕ဲသားေကာင္ ေတြလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ 
တုိ႔ေျမ၊ တုိ႔ရ႕ဲ ဘုိးဘြားပုိင္ေျမ။ တုိ႔ဒီေျမမွာ တုိ႔ေတြမ်ဳိးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထုိင္ခဲ့ၾကတယ္။ တုိ႔က 
ဘယ္လုိလုပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူေတြျဖစ္ရမွာလ။ဲ တုိ႔က ၿမဳိ႕ကလူေတြလုိ ခ်မ္းလည္းမခ်မ္းသာ၊ ပညာ လည္း 
မတတ္ေပမယ္ ့တုိ႔ရ႕ဲေျမကို တုိ႔ပိုင္တယ္။ တုိ႔အသက္ေမြးဖုိ႔ တုိ႔ပုိင္တဲ့ေျမမွာ တုိ႔အလုပ္လုပ္ၾကတယ္။ တုိ႔ေတြ 
ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ရွင္သန္ေနထုိင္ၾကတယ္။ တုိ႔ေတြကုိ ဒီအေျခအေနေရာက္ေအာင္ အဓမၼလုပ္ခဲ့ၾကတာ”။ 
ဒီလုိခံစားမႈမ်ဳိးေတြဟာ ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာေနထုိင္ရသူေတြအားလုံးမွာရွိၾကတယ္။ 
 
အတိတ္၊ ပစၥဳပန္၊ အနာဂတ္ ကာလသုံးပါးစလုံးမွာ ဒီလူပုဂၢဳိလ္ေတြရ႕ဲေျပာတဲ့ ဆုံး႐ႈံးမႈ၊ ခ်ဳိ႕ငဲ့မႈနဲ႔ ပူပန္မႈေတြရွိ 
ေနပါတယ္။ အတိတ္တုန္းက သူတုိ႔ေတြဟာ သူတုိ႔ဘ၀ရ႕ဲ အလုပ္အကုိင္နဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ ဆုံး႐ႈံးရတာနဲ႔ 
ရင္ဆုိင္ခဲ့ၾကရတယ္။ ပစၥဳပန္မွာလုိအပ္ခ်က္ေတြ၊သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္မႈေတြနဲ႔အခြင့္အလမ္းေတြ 
ခ်ဳ႕ိခ်ဳိ႕ငဲ့ငဲ့ နဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတယ္။ အနာဂတ္မွာေတာ့ သူတုိ႔ေတြဟာ လုံၿခဳံမႈနဲ႔ဆုိင္တဲ့ကိစၥေတြ၊ 
ေျမယာဆုံး႐ႈံးမႈေတြ နဲ႔ ဘ၀ေတြနဲ႔ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖုိ႔ေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ၾကရမွာပါ။ 
ေဒသမွာရွိတဲ့ မ်ားစြာ ေသာ အစိုးရနဲ႔ အစိုးရမဟုတ္တဲ့လက္နက္ကိုင္အုပ္စုတစ္စု ဒါမွမဟုတ္ အားလုံးရ႕ဲ 
ဖိအားေၾကာင့္ ဒါမွမဟုတ္ ကုိယ့္သေဘာနဲ႔ကုိယ္ ေက်းရြာေတြကို စြန္႔သြားခဲ့တယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ေဒသေတြမွာ 
ကခ်င္တုိင္းရင္းသားေတြ နဲ႔ လူမ်ဳိးစုႏြယ္၀င္ေတြဟာ အဓမၼေမာင္းထုတ္ခံရေပမဲ့ က်န္တဲ့သူေတြကို 
ဆက္ေနခြင့္ေပးၿပီး အိမ္နီးခ်င္းေတြနဲ႔ ရပ္ရြာေတြၾကား သံသယနဲ႔ကြဲျပားမႈေတြ ဖန္တီးၾကတယ္။ 
အျခားေဒသေတြမွာေတာ့ ေဒသခံေတြဟာ အဲဒီ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုႏွစ္စု ဒါမွမဟုတ္ 
ႏွစ္စုထက္ပုိတဲ့အုပ္စုေတြရဲ႕ အခြန္ေကာက္ျခင္းနဲ႔ အက်ပ္ကိုင္ျခင္းခံရ ၿပီး သူတုိ႔ရ႕ဲ ရင္းျမစ္ေတြ၊ သူတုိ႔ရ႕ဲ 
႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာနဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာသာယာမႈေတြ ပ်က္စီးခဲ့ရတယ္။ အဲဒီ ရပ္ရြာေတြအတြက္ေတာ့ ဘ၀မွာ 
မထင္ရွားဆုံးအရာေတြမွာေတာင္ ဘယ္ေတာ့မွ တူမွာမဟုတ္ပါဘူး။ မိသားစုေတြ တစ္ကြဲတစ္ျပားျဖစ္ၿပီး 
တစ္ေယာက္က အစိုးရစစ္တပ္အတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ခ်ိန္မွာ ေနာက္တစ္ ေယာက္က အစုိးရမဟုတ္တဲ့ 
လက္နက္ကုိင္အုပ္စု ဒါမွမဟုတ္ ျပည္သူ႔စစ္အတြက္ တုိက္ေနရတယ္။ ေဆြ မ်ဳိးသားခ်င္းအေရးမွာ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခြင့္အာဏာေၾကာင့္ ဆုိးရြားတဲ့ အက်ဳိးဆက္ေတြျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ မိသား စုတုိင္းဟာ 
သားတစ္ေယာက္၊ ႏွစ္ေယာက္၊ သုံးေယာက္ကို ေရွ႕တန္းပုိ႔ရၿပီး တစ္ခါတစ္ေလမွာ သားေတြ အားလုံးကို 
ေရွ႕တန္းပုိ႔ခဲ့ရတယ္။ သမီးေတြကိုေတာ့ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ဒါမွမဟုတ္ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္ 
မႈေတြအတြက္ ေပးလုိက္ရၿပီး အဆက္အသြယ္ေကာင္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ လႊမ္းမုိးမႈေကာင္းေကာင္းရွိရင္ 
ေတာ့ သူတုိ႔ကေလးေတြကို ပဋိပကၡနဲ႔ေ၀းရာဆီကို ပို႔ႏိုင္တဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နည္းနည္းေတာ့ရွိပါတယ္။  
 
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားက ေနအိမ္ေတြက အေျခခံအားျဖင့္ ၀ါးတုိင္ေတြကိုအသုံးျပဳၿပီး သြပ္နဲ႔ ကိုးထပ္သားမုိး 
ကာထားကာ အၾကမ္းအားျဖင့္ ၁၀ေပx ၁၅ ေပ အခန္းေတြကုိ ၀ါးကပ္ေတြနဲ႔ ကာရံထားတာပါ။ တစ္ခ်ဳိ႕ 
စခန္းေတြမွာဆုိရင္ သြပ္အစား တာလပတ္အျပားေတြကို အသုံးျပဳထားပါတယ္။ အဆုံး႐ႈံးခံေတြရဲ႕ ေျမမွာ 
ကၽြန္မ သုံးလနီးပါးေလာက္ေနထုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြမွာ စခန္းေတြနဲ႔ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသေတြ က 
ရပ္ရြာေတြဟာ တစ္ကုိယ္ရည္သုံးပစၥည္းေတြ၊ အိုးအိမ္နဲ႔ေျမယာ၊ အသက္ေမြး၀မ္း ေၾကာင္းမႈ၊ ေကာက္ပ ဲ
သီးႏွံနဲ႔ တိရစာၦန္ေတြ၊ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းေတြ၊ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈေတြ၊ ဂုဏ္သိကၡာစတဲ့  
ဆုံး႐ႈံးမႈေတြနဲ႔ေနထုိင္တက္ေအာင္ တစ္ျဖည္းျဖည္းသင္ယူခဲ့ပါတယ္။ စခန္းေတြမွာ ေနရာခ်ဳိ႕တဲ့တာ၊ မိသား 
စုေတြၾကားစည္းလုံးညီညြတ္မႈခ်ဳိ႕တဲ့တာ၊ ဆက္ဆံေရးေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ခ်ဳိ႕တဲ့တာ၊ အစားအေသာက္ 
ခ်ဳ႕ိတဲ့တာ၊ အသြားအလာခ်ဳိ႕တဲ့တာ၊ အလုပ္အကုိင္ခ်ဳိ႕တဲ့တာ၊ စိတ္ခြန္အားခ်ဳိ႕တဲ့တာ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ခ်ဳိ႕တဲ့ 
တာ၊ အနာဂတ္မွာဘာျဖစ္လာမလဲဆုိတဲ့ ေသခ်ာမႈခ်ဳိ႕တဲ့တာစတဲ့ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈေတြနဲ႔ေနထုိင္တက္ေအာင္ ေန႔စဥ္ 
႐ုနး္ကန္ေနရပါတယ္။ စခန္းအေတာ္မ်ားမ်ားမာွ ထင္းမးီလည္းရွားသလုိ လတ္ဆတ္တဲ့ အသားငါးနဲ႔ အသီး 
အရြက္လည္းရွားပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕စခန္းေတြမွာဆုိ ထင္းေခြဖုိ႔ မုိင္နဲ႔ခ်ီၿပီး အူေဟာင္းေလာင္းနဲ႔လမ္းေလွ်ာက္ 
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သြားရတယ္။ ေစ်းေတြကလည္း ငါးရက္တစ္ေစ်းပဖဲြင့္ေပမယ့္ လူနည္းစုပ ဲအစားအေသာက္၀ယ္ႏိုင္ပါ တယ္။ 
စခန္းေတြက မိသားစုအမ်ားစုကေတာ ့တစ္ေန႔မွာ ႏွစ္နပ္ပဲခ်က္ႏိုင္ပါတယ္။ မနက္စာကို နံနက္ ၈ နာရီ 
ေလာက္မွာ ခ်က္ၿပီး ညေနစာကိုေတာ့ ေလးနာရီခြဲေလာက္မွာ ခ်က္ၾကပါတယ္။ ခ်က္ျပဳတ္စားၾကတာ ကေတာ့ 
အဓိကအားျဖင့္ အသီးအရြက္၊ သစ္ျမစ္သစ္ဥေတြျဖစ္ၿပီး ေစ်းေန႔မွာဆုိရင္ေတာ့ ဘဲဥ၊ ၾကက္ဥ ဒါမွ မဟုတ္ 
ငါးနည္းနည္းပါပါတယ္။ အသားလတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ကေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔တတ္ႏိုင္တဲ့အေနအထား မရွိပါ ဘူး။ 
တစ္ခါတစ္ခါေတာ့ အသားေျခာက္ ဒါမွမဟုတ္ ငါးပိေကာင္ကို ဂ်ဴးျမစ္ေတြ၊ င႐ုတ္သီးေတြနဲ႔ ေၾကာ္ 
ခ်က္စားတဲ့အခါလည္းရွိပါတယ္။  
 
သယံဇာတၾကြယ္၀တဲ့အျခားတုိင္းျပည္ေတြမွာလုိပ ဲအဲဒီေဒသက ပဋိပကၡေတြမွာမွာလည္း တစ္ဗုိလ္ဆင္း 
တစ္ဗုိလ္တက္နဲ႔ ပစၥည္းဥစၥာေတြကို သိမ္းႀကဳံးယူငင္သြားၾကတာပါပ။ဲ အခုအခ်ိန္အထိေတာ့ စစ္ပြဲမွာ ဘယ္ 
သူႏုိင္ႏုိင္ တုိင္းျပည္ကို ေစ်းအျမင့္ဆုံးေပးႏိုင္သူလက္ထဲေရာင္းဖုိ႔ သူတုိ႔ေတြၾကား တုိက္ပြဲေတြျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးရ႕ဲ အက်ဳိးရလဒ္ေတြကို ခြဲေ၀ၾကမွာပါ။ တုိက္ပြဲေၾကာင့္ ေဒသခံေတြ ထြက္ေျပးေနရစဥ္မွာ သူတုိ႔ 
အုိးအိမ္ေတြကုိေတာ့ ဆာေလာင္ၿပီး မ၀ေရစာျဖစ္ေနတဲ့ ေအာင္ႏုိင္သူေတြက သိမ္း၊ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေသာ 
လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ေတြက ေလာဘေဇာတုိက္ေနတဲ့ ကင္းတပ္ဖြဲ႕ေတြက သူတုိ႔တိရစာၦန္ေတြကို သတ္ျဖတ္ 
စားေသာက္၊ သူတုိ႔စုိက္ခင္းေတြနဲ႔ သစ္ေတာေတြကို ခုတ္လွဲ၊ သူတုိ႔ရ႕ဲေျမယာကို အာဏာရွိသူေတြရ႕ဲအဆက္ 
အသြယ္နဲ႔ ေဒသခံေတြ သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ပက လူေတြက သိမ္းယူတာကိုခံၾကရတယ္။ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ 
အေတြ႕အႀကဳံရွိၿပီး အစိုးရနဲ႔ ေကအုိင္ေအႏွစ္ဖြဲ႕စလုံးက ကတိေတြခ်ဳိးေဖာက္တာခံရဖူးတဲ့ လူႀကီးအမ်ားစုက 
ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ကာလေတြမွာ ငတ္မြတ္ေနတာထက္စာရင္ တုိက္ပြဲ၀င္ရင္းေသသြားတာက ပုိၿပီး ဂုဏ္ 
သိကၡာရွိတယ္လုိ႔ယုံၾကည္ၾကတယ္။ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္း၊ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ -စတာေတြကို 
စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္မက္ေနစဥ္မွာ ငယ္ရြယ္သူေတြကေတာ့ သူတုိ႔ရ႕ဲ မူးယစ္ေဆးစြဲျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
ဆုိးဆုိးရြားရြားျပဳမူခံရျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း၊ အဓမၼစစ္သားစုေဆာင္းခံရျခင္း၊ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ သြတ္ 
သြင္းခံရျခင္းႏွင့္ HIV စတဲ့ သူတုိ႔ရ႕ဲ ကိုယ္ပုိင္တုိက္ပြဲကို ဆင္ႏႊဲေနၾကပါတယ္။ အားလုံးထဲမွာ အသားက် 
ေအာင္ အေနတတ္ဆုံးအုပ္စုျဖစ္တဲ့ ကေလးငယ္ေတြကေတာ့ စုိးရိမ္ေပမယ့္ ဂုဏ္ယူေနတဲ့ သူတုိ႔ရ႕ဲလူႀကီးသူ 
မေတြရ႕ဲမ်က္စိေအာက္မွာ သူတုိ႔သဘာ၀အတုိင္း အခ်ဳပ္အျခယ္မရွိဘ ဲကစားျခင္း၊ ေတးဆုိျခင္း၊ ကခုန္ျခင္း 
ေတြကိုျပဳေနၾကေပမယ့္ သတိျပဳစရာတစ္ခုခုရွိေနၾကပါတယ္။ 
 
သူတုိ႔ရပ္ရြာေတြ၊ ေျမယာေတြနဲ႔ သက္ေသာင့္သက္သာရွိလွတဲ့ သူတုိ႔ရ႕ဲအိမ္ေတြကေန ခြဲခြာေနရာတာဟာ 
အလြန္ပဲနာၾကင္ခံစားခဲ့ရပါတယ္။ ဂုဏ္ယူစြာနဲ႔ေနထုိင္လာခဲ့တဲ့ ဒီလူေတြအတြက္တစ္ေျပးညီ ရွက္စရာ 
ေကာင္းေစတာကေတာ့ ေပးစာကမ္းစာကိုလက္ခံရတာ၊ စုတ္ျပတ္ၿပီး တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းမႈလည္းမရွိဘ ဲ
ကုိယ္ပုိင္ဘ၀၊ ပစၥည္းပစၥယနဲ႔ လုံၿခဳံေရး မရွိတဲ့ေနရာမ်ဳိးေတြမွာ ေနရေလ့ရွိတာ၊ ရင္းျမစ္ေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီး 
ျဖစ္လာတဲ့ တင္းမာမႈေတြေၾကာင့္ ၿမဳိ႕ခံရြာခံေတြရ႕ဲ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းနဲ႔ဗုိလ္က်ျခင္းခံရတာ၊ သူတုိ႔မိသားစုေတြ 
ကို မေထာက္ပံ့ႏိုင္တာ ဒါမွမဟုတ္ ႐ုိးရာအစဥ္အလာအတုိင္းမေနႏုိင္တာ၊ အေရးႀကီးတဲ့ ႐ုိးရာနဲ႔ ပြဲလမ္း 
သဘင္ေတြ က်င္းပတာမ်ဳိးလုိ ရပ္ရြာမွာ ေမ်ာ္လင့္ထားတဲ့ အခနး္က႑ကို မလုပ္ႏုိင္တာ၊ သူတုိ႔ကေလးေတြရ႕ဲ 
ပညာေရးအခြင့္အလမ္း ေရရာဖုိ႔၊ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္အေထာက္အပံ့ျဖစ္ရာကို ရွာေဖြဖုိ႔နဲ႔ ၀င္ေငြမရွိတာေၾကာင္ ့
၀န္ေဆာင္မႈေတြရဖုိ႔ပျဲဖစ္ပါတယ္။ လူႀကီးသူမေတြကေတာ့ အသုံးမ၀င္ျဖစ္မႈ၊ စိတ္က်မႈ၊ ၀မ္းနည္းမႈ၊ သူတုိ႔ဘ၀ 
ရ႕ဲ အလုပ္နဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ မျပည့္စုံမႈစတာေတြဟာ ခံစားခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပၾကတယ္။ ဒါေတြဟာ 
သူတုိ႔သက္တမ္းမွာ ေမ်ာ္လင့္လုိ႔မရေတာ့ဘ ဲျပန္မရ ႏုိင္ေတာ့တဲ့ ဆုံး႐ႈံးမႈတစ္ရပ္ပါပ။ဲ 
 
 စခန္းေတြမွာရွိတဲ့ မိသားစုေတြဟာ အရက္အလြန္အကၽြံေသာက္တာ၊ မူးယစ္ေဆြ၀ါးအလြယ္မရႏိုင္တာ၊ 
အရည္အေသြးမျပည့္မ၀နဲ႔ လုံၿခဳံမႈမရွိတဲ့ ေနရာထုိင္ခင္းေတြ၊ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့အေျခအေနေတြ၊ ေယာက်ၤားေလး 
ေတြနဲ႔ မိန္းကေလးေတြကို နီးနီကပ္ကပ္ရွိေနတာ၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ မလုိခ်င္ဘ ဲကိုယ္၀န္ေဆာင္ရတာ 
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ေတြစတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ ဆုိးဆုိးရြားရြားျပဳမူမႈေတြကို က်ဴးလြန္တာ ဒါမွမဟုတ္ ရင္ဆုိင္ရာတာေတြရွိပါတယ္။ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရသူေတြဟာ ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာေနထုိင္စဥ္ ၀င္ေငြရွာဖို႔ အလြန္ခက္တာေၾကာင့္ 
လူေနထုိင္မႈရဲ႕ ေနာက္ဆက္ဆြဲအက်ဳိးဆက္ေနေတြျဖစ္တဲ့ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ေဆး၀ါးကုသမႈ၊ ပညာေရး၊ 
လုံၿခဳံစိတ္ခ်ျခင္းကို ခံစား ရမႈစတာေတြ မ်က္ႏွာစာအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ရင္ဆုိင္ရၿပီး ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚကိုယ္ရပ္ဖုိ႔နဲ႔ 
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာ ေရးေတြမွာ အႏႈတ္လကဏၡာေဆာင္တဲ့ သက္ေရာက္မႈေတြျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ 
ထိခုိက္လြယ္တဲ့ ရပ္ရြာေတြ က လက္လုပ္လက္စားအလုပ္သမားေတြရ႕ဲ အခြင့္အလမ္းေတြဟာလည္း 
ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရၿပီး လုပ္ခနည္းနည္း ပဲရၾကပါတယ္။  သူတုိ႔ေတြဟာ တရားမ၀င္နယ္ျခားျဖတ္ေက်ာ္ 
အလုပ္လုပ္တာ၊ ကိုယ့္ကိုကုိယ္၊ ရပ္သူရြာသား ဒါမွမဟုတ္ မိသားစု၀င္ေတြကို လူေမွာင္ခုိသမားေတြလက္ထဲ 
ေရာင္းစားတာမ်ဳိးေတြလု ိအႏၱရာယ္ရွိေသာ္ လည္း မျဖစ္မေနေရြးရမည့္ဗ်ဴဟာေတြထ ဲသက္ဆင္းခဲ့ရပါတယ္။ 
စခန္းေတြရ႕ဲ အ၀င္၊ အထြက္ကိုလည္း စခန္း ေကာ္မတီမ်ားက တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ စည္းကမ္းထုတ္ထားၿပီး 
စခန္းအျပင္မထြက္ရ နာရီမ်ားနဲ႔ အျပင္သို႔ ခရီးသြားသူကို စခန္းအျပင္တြင္ထြက္တဲ့အခ်ိန္ကာလေတြ 
မွတ္တမ္းတင္တဲ့စနစ္မ်ားေတြထားရွိပါတယ္။ အဲဒီ လုိုလုပ္တာဟာ လူေမွာင္ခုိျခင္း၊ စစ္တပ္ 
စစ္သားစုေဆာင္းျခင္းနဲ႔ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္သြင္းသြင္းျခင္းစတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ ေလ်ာ့က်ေစခဲ့ဖုိ႔လုိ႔ 
ဆုိပါတယ္။ 
 
စစ္ပြဲျပန္ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မာွ အၾကာႀကီးဆက္ျဖစ္ေနဖုိ႔ ဘယ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကပါဘူး။ 
ပဋိပကၡဟာ ဒုတိယႏွစ္ထဲ၀င္လာခ်ိန္မွာေတာ့ ပဋိပကၡအခ်ိန္ၿပးီမွာလဲ၊ အက်ပ္အတည္း ရွည္ၾကာလာရင္ 
ဘာျဖစ္လာမွာလဲဆုိတဲ့ မေရရာမႈေတြေၾကာင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔မႈေတြ ျမင့္လာပါတယ္။ ေရြ႕ေျပာင္းေန 
ထုိင္ရသူေတြၾကားမွာ သတိတရားက လြန္စြာအားေကာင္းၿပီး သူတုိ႔ဘ၀ရ႕ဲ မေရရာေသာ အနာဂတ္ေၾကာင့္ 
သူတုိ႔ရ႕ဲ ဒူေပနာေပခံႏိုင္စြမ္းနဲ႔ သူတုိ႔ဘ၀အတြက္ ရွင္သန္ေနထုိင္လုိစိတ္ေတြဟာလည္း ယုိယြင္းလာေနပါ 
တယ္။ သူတုိ႔ေတြ အေျခအေနအရ ဘယ္လုိကိုင္တြယ္မလဲ။ အမ်ဳိးသမီးေတြကေတာ့ သူတုိ႔ရ႕ဲ စိတ္ညစ္ညဴး 
စရာေတြကုိ အေတာ္ေလးထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိေလ့ရွိၾကၿပီး တစ္ဦးခ်င္း ဒါမွမဟုတ္ အုပ္စုေတြလုိက္ ဆုေတာင္း 
တာေတြ၊ အိမ္နီးခ်ငး္ေတြ၊ မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ ခံစားခ်က္ေတြ မွ်ေ၀တာေတြ လုပၾ္ကပါတယ္။ အမ်ဳိးသားေတြက 
ေတာ့ သူတုိ႔ရ႕ဲပါ၀င္မႈဟာ အမ်ဳးိသားေရးကို ကာကြယ္ဖုိ႔ ညီညြတ္ၿပီး စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစရ္မယ္လုိ႔ 
စဥ္းစားၾကတယ္။ သူတုိ႔ရ႕ဲ အနစ္နာခံမႈဟာ ထုိက္တန္တဲ့အေရးတစ္ခုအတြက္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ယူဆေလ့ရွိၾက 
တယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ေတာ့ အရက္ေသာက္ျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးသုံးျခင္း၊ ဆုိးရြားစြာျပဳမႈျခင္းနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ျခင္းေတြလုိ 
အက်ဳိးမျဖစ္ေစတာမ်ဳိးေတြကို လုပ္ၾကတယ္။  
 
ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရသူေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မး္ေရးေဆြးေႏြးပြဲကေန ဘာကို ေမွ်ာ္လင့္ပါသလ။ဲ 
• လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာ၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ၊ အခ်ိန္တန္အိမ္ျပန္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္အေျခခ်ျခင္း 
• ျဖစ္စဥ္ကိုေသခ်ာစြာသိၿပီးေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္း 
• အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းျခင္း 
• ေျမယာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိျခင္း 
ဘ၀မ်ားကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဆက္ဆံေရးမ်ားျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာအေဆာက္အအုံ 
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၂၀၁၂ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး အင္န္ဂ်ီအုိ Transparency 
International (TI) က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ Corruption Perception Index (CPI) အစီအရင္ခံစာတြင္ အမွတ္ 
၁၀၀ အနက္ျမန္မာႏုိင္ငံကို ၁၅ မွတ္သာေပးထားခဲ့သည္။6 CPI တြင္ အမွတ္ ၁၀၀ သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
အျမင့္ဆုံးစံခ်ိန္စံညႊန္း ျဖစ္ၿပီး ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံက အမွတ္ ၁၀၀ တြင ္၉၀ ရရွိခဲ့သည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ 
ျမန္မာသည္ ဇယား၏ ေအာက္ဆုံးေရာက္လုလုတြင္ရွိေနကာ ေအာက္တြင္ ဆူဒန္သာရွိေတာ့သည္ကိုေတြ႕ရ 
ပါသည္။ CPI ကုိၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘာအေျပာင္းအလဲမွ မရွိခဲ့ဟု ထင္ျမင္ရေတာ့မည့္ပုံေပါက္ေန 
သည္။  
 
ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးသတင္းစာမ်ားကို ဖတ္ၾကည့္ေသာအခါ ဆန္႔က်င့္ဘက္ေကာက္ခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ရ 
သည္။ ဥပမာဆုိရလွ်င္ ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေ၀သည့္ Wall Street Journal ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ 
“ျမန္မာရ့င္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအလားအလာကို စိတ္၀င္စားမႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း အလြန္စိတ္လႈပ္ရွားစရာ 
ေကာင္းသည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္” ဟု ေရးသားထားသည္။7 အကယ္၍ တစ္ေယာက္ေယာက္က 
ပထမဆုံး၀ါက်ထက္ ေရွ႕ဆက္မဖတ္ေတာ့လွ်င္ အရာအားလုံးေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီဟု အလြယ္တကူေကာက္ခ်က္ 
ခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဆက္ဖတ္ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ ၂၀၁၂ ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္း 
ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏသည္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံသာရွိခဲ့သည္ကို အလ်င္အျမန္သိႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အၾကမ္း 
ဖ်င္းအားျဖင့္ ျမန္မာ့လူဦးေရ၏ ဆယ္ပုံတစ္ပုံသာရွိေသာ လာအုိတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ပမာဏႏွင့္ အတူတူ 
ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အဂတိလုိက္စားမႈအဆင့္မ်ားျမင့္မားျခင္းအပါအ၀င္ အားနည္းေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကမည့္သူမ်ားအတြက္ အဆီးအတားမ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္သည္။ အခ်ဳိ႕အရာမ်ား ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ္ 




Economist Intelligence Unit (EIU) က ကမကထျပဳခဲ့ၿပီး မၾကာေသးမီက Control Risks အဖြဲ႕က အဂတိ 
လုိက္စားမႈအေပၚ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ သေဘာထားစစ္တမ္းတစ္ခုကို ေကာက္ယူခဲ့သည္။8 
6 Transparency International ၏ website မွာ www.transparency.org ျဖစ္ျပီး အစီအရင္ခံစာ အျပည့္အစံု ႏွင့္အစီအရင္ခံစာျပဳစုရာတြင္အသံုး 
ျပဳသည့္သုေတသနနည္းစနစ္မ်ားကုိ အဆုိပါ website တြင္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။ 
7 Natasha Brereton‐Fukui, “WEF Meets in Myanmar as Investment Falls Short”, Wall Street Journal, 2 June 2013. http://online.wsj.com 
8 သေဘာထားစစ္တမ္းအျပည့္အစံုကုိ www.controlrisks.com website တြင္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။ 
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ဤစစ္တမ္းတြင္ ကမၻာတစ္၀န္းရွိ ကုမၸဏီ ၃၁၆ ခုမွ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားကို 
ေမး ျမန္းခဲ့သည္။ ယင္းစစ္တမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအားအထူးတလည္ ဦးတည္ထားခဲ့ျခင္းမရွိေသာ္လည္း 
စစ္တမ္း ေတြရွိခ်က္မ်ားစြာမွာ ေရွ႕တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကိုရင္ဆုိင္ရာေတာ့မည့္ႏိုင္ငံတစ္ငံ 
အတြက္ သင္ ခန္းစာမ်ားစြာရရွိမည္ျဖစ္သည္။  
 
ပထမဆုံးေမးခြန္းတြင ္အဂတိလုိက္စားမႈအႏၱရာယ္၏ ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ ေနရာဧရိယာငါးမ်ဳိးစာရင္းမွ 
ယင္းတုိ႔အေလးထားရဆုံးႏွစ္မ်ဳိးကုိ ေျဖဆုိသူမ်ားအား ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ရလဒ္မွာေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ 
ဥပမာ အေကာက္ခြန၊္ ရဲအရာရွိ သို႔မဟုတ္  အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ တာ၀န္ရွ ိေသာ 
အခြန္စစ္ေဆးေရးအရာရွိမ်ားက လာဘ္ေပးရန္ေတာင္းဆုိျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ငန္းေခ်ာေမြ႕စြာလည္ 
ပတ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ပက္သက္သည့္ စြန္႔စားရႏိုင္ေျခမ်ားကို ေျဖဆုိသူ ၅၈ ရာခုိင္ႏႈန္းက ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ဥပမာ 
လုပ္ ငန္းႏွင့္ပက္သက္သည့္ ပြဲစားမ်ား၊ အတုိင္ပင္ခံမ်ားကဲ့သုိ႔ တတိယလူမ်ားႏွင့္ မိမိကုမၸဏီၾကားဆက္ဆံ 
ေရး ႏွင့္ပက္သက္ေသာ စြန္႔စားရႏိုင္ေျခမ်ားကို ၅၂ ရာခုိင္ႏႈန္းက ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ဥပမာ ကန္ထ႐ုိက္ရရန္ 
အတြက္ လာဘ္ေပးရန္ေတာင္းခံမႈမ်ဳိးကဲ့သို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္ပက္သက္သည့္ စြန္႔စားရ 
ႏိုင္ေျခမ်ားကို ၂၉ ရာခုိင္ႏႈန္းက ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတစ္ခုခုတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရသည္ႏွင့္ 
ပက္သက္ေသာ စြန္႔စားရႏိုင္ေျခမ်ားကုိ၂၅ရာခုိင္ႏႈန္းက ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ဥပမာ လုပ္ငန္းပူးတြဲလုပ္ကိုင္ ဖက္၊ 
ႏုိင္ငံေရးအရထိေတြ႕မႈရွိသူမ်ားစသည္ ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ပက္သက္ေသာ စြန္႔စား 
ရႏုိင္ေျခမ်ားကို ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းက ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။  
 
႐ုတ္တရက္ၾကည့္လွ်င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ ပက္သက္ေသာ စြန္႔စားရႏိုင္ေျခမ်ားသည္ ေျဖဆုိ 
သူမ်ား၏ အေလးထားမႈတြင္ အလြန္ျမင့္မားေနသည္ကို အံ့အားသင့္စရာျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အခြန္ 
အရာရွိမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အေကာက္ခြန္အရာရွိမ်ားက လာဘ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ 
ေတာင္းခံမႈမ်ဳိးသည္ ပုံစံတစ္မ်ဳိးျဖင့္လာေလ့ရွိသည္။ ေပးရသည့္ ေငြေၾကးပမာဏသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
တစ္ခုအေနျဖင့္ဆုိလွ်င္ နည္းပါးသည္ဟုဆုိဖြယ္ရာရွိသည့္ပမာဏျဖစ္ေသာအေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ 
ေအာက္သာျဖစ္တက္ေသာ္လည္း ေတာင္းခံမႈမ်ားသည္ ထုံးစံလုိျဖစ္ေနသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုျဖစ္ သည္။ 
“မင္းမေပးရင္မင္းလုပ္ငန္းထိခုိက္သြားမယ္” ဆုိသည့္သေဘာျဖင့္ အေကာက္ခြန္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းတုိ႔တြင္အကုန္အက်ႀကီးမားသည့္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ဳိးျဖစ္ ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
တရားမွ်တမႈမရွိေသာ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းပုံစံမ်ဳိးကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္၊ ယူေကႏွင့္ အျခား 
အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဥပေဒေရးရာအဖြဲ႕မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအပါအ၀င္ ျပည္တြင္း ျဖစ္ေစ၊ 
ႏိုင္တကာတြင္ျဖစ္ေစ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဆုိင္ရာ လာဘ္ေပးမႈမ်ားကုိ ႏွိမ္နင္းေနေသာေၾကာင့္ 
ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားက ေပးရန္လက္တြန္႔ၾကသည္။  
  
“လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆုိင္ရာ လာဘ္ေပးမႈမ်ား” ကို အေလးထားေျပာဆုိသျဖင့္ အျခားေသာ စြန္႔စားရႏိုင္ေျခ 
မ်ားသည္ အေရးမႀကီးဟု မဆုိလုိေပ။ ယင္းတုိ႔ကို ကုမၸဏီမ်ားမည္သို႔ ႐ႈျမင္သနည္းဆိုသည္ကို အနည္း 
ငယ္ကြဲျပားသည့္ အျမင္တစ္ခုရရွိရန္ ေျဖဆုိသူမ်ားအား အခင္းအက်င္းမ်ဳိးစုံေပးၿပီး စြန္႔စားရႏိုင္ေျခမ်ား သည္ 
“သိသာထင္ရွားျခင္းမရွိ” ၊ “လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္” သို႔မဟုတ္ “အဓိက်သည္” ကို မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ေမးျမန္း  
ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔မဟုတ္လွ်င္ “ၾကားပြဲစား” ကို ေငြေၾကးပမာဏတစ္ခုေပးရမည္ဆုိလွ်င္ ယင္းသို႔ေသာ အေျခ 
အေနမ်ဳိးေအာက္တြင္ ကုမၸဏီကဆက္လုပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေတာ့ဟုဆုိလုိသလားဟု ေမးျမန္းခဲ့သည္။  
အခင္းအက်င္းတစ္ခုတြင္ “တရားသူႀကီးမ်ားက ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားသည္ နာ 
မည့္ဆုိးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားလွေသာ အဂတိလုုိက္စားမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆုံးျဖတ္ေသာ” အေျခအေနတစ္ 
ခုကို စဥ္းစားၾကည့္ရန္ ေမးျမန္းေသာအခါ စြန္႔စားရႏိုင္ေျခမ်ားသည္ “သိသာထင္ရွားျခင္းမရွိ” ဟု မည္သူ 
အားလုံးနီးပါးက မထင္ျမင္ၾကဘ ဲယင္းအေျခအေနတြင္ “ၾကားပြဲစား” မ်ားကို ေပးရမည္ဟု ေျဖဆုိသူ ငါးပုံ 
တစ္ပုံက ထင္ျမင္ၾကသည္။ သုိေသာ္ျငားလည္း စြန္႔စားရႏိုင္ေျခမ်ားသည္ “လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္” အျဖစ္ ၄၀ 
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ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ကထင္ျမင္ၾကသည္။ မလြဲမေရွာင္သာ ႀကဳံရသည္အခါ သူတုိ႔သည္ တရားသူႀကီးမ်ားကို 
လာဘ္ေပး ရမည္ဟု ေသခ်ာေပါက္ဆုိလုိျခင္းမဟုတ္ေပ။ ထုိသို႔ျပဳလုပ္မည့္အစား ကန္ထ ႐ုိက္စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ 
အထူးအခ်က္မ်ားထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား ကို သက္ဆုိင္ႏိုင္ငံ၏ 
ျပင္ပတြင္ ဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္ရာ ယင္းသုိ႔ေသာ စြန္႔စားရမႈမ်ားကို ကုမၸဏီမ်ားက ကိုင္ တြယ္သြားဖြယ္ရွိသည္။ 
အျခားတစ္နည္းအားျဖင့္ အျငင္းပြားမႈျဖစ္သည့္ေနရာတြင္ပင္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းျဖင့္ တရား႐ုံးသုိ႔ေရာက္မည့္ စြန္႔စား 
ရႏိုင္ေျခထက္တရားမွ်တမႈမရွိဟုယူဆေသာ္လည္ ညိွႏႈိင္းေျပလည္သည့္နည္းကို လက္ခံၾကလိမ့္မည္ 
ျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ လုံး၀ဥသုံ အတားအဆီးတစ္ခုျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ 
ဖြယ္မဟုတ္ေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္လုိအပ္မည့္ မ်ားစြာ ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားထဲမွ 
တစ္ခုျဖစ္သည္။  
 
ဒုတိယအခင္းအက်င္းတြင္ အလားအလာရွိသည္ လုပ္ငန္းပူးတြဲလုပ္ကိုင္မည့္ မိတ္ဖက္သည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ 
ေဆြမ်ဳိး၀မ္းကြဲေတာ္စပ္သည္ (အလားတူကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ထိပ္တန္းအရာရွိတစ္ဦးဦးႏွင့္ ေဆြ 
မ်ဳးိေတာ္စပ္သည္ဟုလည္း စဥ္းစားရမည္) ဟု စဥ္းစားရန္ ေျဖၾကားသူမ်ားအား ေမးျမန္းခဲ့သည္။ တုံ႔ျပန္မႈ 
မ်ား၏ အဆင့္မွာ သိသိသာသာကြဲျပားသြားခဲ့သည္။ ၂၃ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါက စြန္႔စားရႏိုင္ေျခမ်ားသည္ “ညိွ 
လွ်င္ၿပီးသည့္” အရာဟု ထင္ျမင္ခဲ့ၾကသည္။ အေနာက္ႏုိင္ငံ ကုမၸဏီအမ်ားစုအပါအ၀င္ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါး က 
စြန္႔စားရႏိုင္ေျခမ်ားသည္ “သိသာထင္ရွားမႈမရွ”ိ ဟု ထင္ျမင္ခဲ့ၾကသည္။  
 
Control Risks အျမင္တြင္ ေက်နပ္ေလာက္သည့္အေျဖရရန္မွာ မွားယြင္းဖြယ္ရွိသည္။ တစ္စုံတရာေသာ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္၏ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရန္ တရား 
၀င္ျဖစ္မႈရွိေသာ စီးပြားေရးအေၾကာင္းရင္းခံေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ အလားတူပင္ ေမးျမန္းရမည့္ 
ေသာ့ခ်က္က်ေသာ ေမးခြန္းမ်ားလည္းရွိသည္။ ပူးတြဲလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း၏ ထည့္၀င္မႈ သ 
ဘာ၀ကို အတိအက်ဆုိရလွ်င္ ဘာျဖစ္မည္နည္း။ သူတို႔ရရွိမည့္ ဆုလာဘ္သည္ အတိအက်အားျဖင့္ 
မည္သုိ႔ျဖစ္မည္နည္း။ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ားႏွင့္ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ေရးသားသည့္ သတင္းစာ 
ဆရာမ်ားၾကည့္ေလ့ရွိသည့္  သံသယမ်က္လုံးျဖင့္ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ အရာရွိကုိ အျခားတစ္နည္းျဖင့္ လာဘ္ 
ေပးမႈတစ္ခုအျဖစ္ အနည္းဆုံးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ေပးရမည့္ အလားအလာရွိသလား။ အကယ္၍ 




အဂတိလုိက္စားမႈ ျမင့္မားေသာ အဆင့္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ စြန္႔စားရႏိုင္ေျခမ်ားအား ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားစြာ 
ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သေဘာထားစစ္တမ္းအရ ယင္းသုိ႔ေသာ စြန္႔စားရႏိုင္ေျခမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ 
အဆီးအတားတစ္ခုအျဖစ္ ကုမၸဏီအားလုံးက ယူဆလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း အနည္းစုေလး 
သာျဖစ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကသာ ျပႆနာပုိနည္းေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ယင္းတုိ႔၏ ေငြမ်ားကို ရင္းႏွီး 
ျမွဳပ္ႏွံရာ ပိုမုိလုိလားႏွစ္သက္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ၾကလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အဆင့္ျမင့္မားေသာ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ၊ နည္းပညာဆုိင္ရာႏွင့္ ေကာ္ပုိရိတ္ တာ၀န္၀တၱရား စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအရ လည္ပတ္မည့္ 
ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ဖြယ္ရွိေသာေၾကာင့္ အဖက္ဖက္တြင္ အဆုံးအ႐ႈံးပိုမ်ားမည္ျဖစ္သည္။  
 
Control Risks ၏ မၾကာေသးမီက အေတြ႕အႀကဳံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားေမးျမန္းေလ့ရွိသည့္ ေမး 
ခြနး္မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားေရးအေျခအေနျဖစ္သလုိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳ၊ မျပဳဆုံးျဖတ္ခ်ိန္တြင္ ပိုမုိက်ယ္ 
ျပန္႔ေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနလည္းပါ၀င္သည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ အေျဖမ်ားက 
လုံးလုံးလ်ားလ်ားေက်ာနပ္စရာမရွိေပ။ ယင္းအခ်က္သည္ ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းထားခဲ့ 
သည္ထက္ အ၀င္ေႏးွခဲ့သည့္ အေၾကာင္းတစ္ခ်က္လည္းျဖစ္သည္။  
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ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဥပေဒပါအခ်က္မ်ားအတုိင္းလုပ္ဆာင္ရမည္ကို မ်ားစြာမပူပန္ဘ ဲအဆင့္တုိင္းရွိ အရာရွိ 
မ်ား၏ အရည္အေသြးကို ပိုမုိအေလးထားသည္။ အထူးသျဖင့္ တရားစီရင္ေရးတြင္ျဖစ္သည္။ျမန္မာႏုိင္ငံသည့္ 
New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards ကို 
မၾကာ ေသးမီက လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ ယင္းသို႔လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းသည့္ ေရွ႕သို႔ေျခလွမ္းတစ္လွမ္း 




ခ်က္မွာ ယခင္အတုိင္း အေရးတႀကီး ကိစၥတစ္ရပ္အျဖစ္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။  
 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖြယ္ရွိသူမ်ားႏွင့္ Control Risks တုိ႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ဖက္ စြန္႔စားရႏိုင္ေျခမွာ 
ဒုတိယအဓိကအက်ဆုံး ပူပန္မႈအျဖစ္ေပၚထြက္လာတက္သည္။ အနည္းဆုံးအားျဖင့္ မိမိတို႔၏ အလားအလာ 
ရွိေသာပူးတြဲလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ဖက္မ်ားသည္အေမရိကန္ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔သည့္စာရင္းတြင္ပါမပါ သိလုိၾက 
သည္။ ထုိထက္ပိုၿပီး သိလုိၾကသည္မွာ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ယင္းတုိ႔၏ ပုဂၢဳိလ္ေရးအဆက္အသြယ္မ်ားႏွင့္ 
နာမည္ဂုဏ္သတင္းမ်ားကို လက္လွမ္းမီလုိၾကသည္။  
 
ယခုစာတမ္းတြင္ ေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည့္ ေမးခြန္းကို ျပန္သြားရလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေျပာင္းလဲေနသလား၊ 
မေျပာင္းလဲဘဲေနသလားအေပၚမ်ားစြာအျငင္းပြားေနသည္မဟုတ္ဘဲဘယ္ေလာက္ျမန္သလဲႏွင့္ ဘယ္ကို 
သြားေနသလဲဆိုသည္ကုိ ေမးခြန္းထုတ္လုိျခင္းျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ 
အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအဆင့္မ်ားကိုခုိင္မာေအာင္ျပဳလုပ္ရမည္ကို သမၼတဦးသိန္းစိန္က အသိ 
အမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။  ေျခလွမ္းသစ္မ်ားေလွ်ာက္လွမ္း ေနေသာ ျမန္မာတြင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
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တ႐တု-္ျမနမ္ာစးီပြားေရး ပးူေပါငး္ေဆာငရ္ြကမ္ႈ၏ လကရ္ွ ိအေျခအေန  
 
ပထ၀ီႏုိင္ငံေရး အေၾကာင္းတရာမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ 
ရွည္လ်ားေသာ သမုိင္းတစ္ခုရွိခဲ့သည္။  
 
တရုတ္ႏွင့္ ျမန္မာၾကား ကုန္သြယ္ေရး ပမာဏသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံရွိခဲ့ရာမွ 
၂၀၁၂ တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရး ပမာဏသည္  ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၉၆ ဘီလ်ံသုိ႔ တုိးျမင့္လာခဲ့သည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တ႐ုတ္၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကတည္းက သိသိသာသာတုးိျမင့္ခဲ့ၿပီး မၾကာ 
ေသးေသာ ငါးႏွစ္အတြင္း ေဒၚလာ ၁၁၀ ဘီလ်ံမွ ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၇၅ ဘီလ်ံအထိ တုိးျမင့္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္၏ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းအမ်ားစုမွာ စြမး္အင္၊ သတၱဳတူေဖာ္ေရးတုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာသဘာ၀သယံဇာတလုပ္ငန္းမ်ား 
အေပၚဦးတည္သည္။  
 
၂၀၁၁ ေမလတြင္ တ႐ုတ္သမၼတ ဟူက်င္ေတာင္ႏွင့္ ျမန္မာသမၼတ ဥးီသိန္းစိန္တုိ႔ ေပက်င္းတြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ ၿပီး 
ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားပးူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတုိးျမွင့္ရန္ႀကဳိးပမ္းမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ခုိင္မာအားေကာင္းေသာ မဟာ 
ဗ်ဴဟာမိတ္ဆက္ တည္ေဆာက္ျခင္း ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ကို ႏွစ္ဘက္စလုံးက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။  
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွာ ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္လအထိ ေဒၚလာ ၁၄ ဒသမ ၁၄ဘီလ်ံ ေရာက္ရွိ ခဲ့ၿပီး 









ျမစ္ဆုံဆည္ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းသည္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္း၊ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သို႔ လွ်ပ္စစ္ေရာင္းခ်မႈ 
နည္းပါးျခင္း၊ ေဒသခံေနထုိင္သူမ်ားကို အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ျခင္း၊ တ႐ုတ္လုပ္သားမ်ား ကို အသုံးမ်ားျခင္း၊ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ဆုိးရြားလွေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ေဒသခံ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကို 
ေလးစားမႈမရွိျခင္း စသည့္ အနည္းဆုံးအေၾကာင္းျပခ်က္ေျခာက္ခုအတြက္ အျငင္းပြားစရာျဖစ္ခဲ့သည္။ 
 
ျမန္မာတြင္ ဒီမုိကရက္တစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အသြင္ကူူေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတြင္ 
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တ႐ုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအေပၚ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကထားရွိေသာ အာဃာတမ်ားေၾကာင့္ ဆည္ 
ေဆာက္ေရး ရပ္တန္႔သြားရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေလ့လာသုံးသပ္သူအခ်ဳိ႕က ေထာက္ျပၾကသည္။ 
 
ျမစ္ဆုံဆည္ေဆာက္လုပ္ေရး ႐ုတ္တရက္ရပ္တန္႔သြားျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာတြင္ တ႐ုတ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၏ ႏိုင္ငံ 
ေရးဆုိင္ရာ စြန္႔စားရႏိုင္ေျခမ်ား အထင္းသားေပၚလြင္ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္မွစကာ “ျမန္မာတြင္ တ႐ုတ္ ရင္းႏွီး 
ျမွဳပ္ႏွံမႈ” သည္ အခက္ခဲဆုံးကာလတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ၿပီး အျခားစီမံကိန္းအခ်ဳိ႕လည္း အျငင္းပြားဖြယ္ရာထဲတြင္ 




လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီသတၱဳတြင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္း 
မႈႏွင့္ တရားမွ် တမႈမရွိေသာ နစ္နာေၾကးကို မေက်နပ္သည့္ ေဒသခံမ်ားဆႏၵျပမႈႀကီးတစ္ရပ္ ၂၀၁၂ ႏို၀င္ဘာ 
တြင္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဆႏၵျပသူမ်ားက သတၱဳတြင္းအနီးရွိ ျမန္မာ-ဝမ္ေပါင္ ေကာ့ပါးလီမိတက ္၏ စခန္းကို သိမ္းပိုက္ခဲ့ျခင္း 
ေၾကာင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန္႔ခဲ့ရသည္။  
 
ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာအစုးိရ ကလက္ပံေတာင္းေတာင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ 
သည္။  ၂၀၁၃ မတ္ လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာတြင္ စီမံကိန္းကို 
ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္ေသာ္လည္း လုိအပ္ေသာတုိးတက္မႈတုိငး္တာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရမည္ဟု 
ေကာ္မရွင္က အႀကံျပဳထား သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈျပႆနာကို အဆုိပါအစီရင္ခံစာတြက္ အႀကိမ္မ်ားစြာ 
ထည့္သြင္းထားသည္။ အစီရင္ ခံစာအရ ပြင့္လင္းျမင့္သာမႈနည္းပါးသျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ေဒသခံ 





(၁) ျပည္တြင္း၀ိေရာဓိမ်ဳိးစုံကို ေျဖရွင္းရန္ 
 
ပထမဦးဆုံးအေနျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရသည္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးအက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ခ်ိန္ညွိရန္ႏွင့္ အစိုးရပုံရိပ္ကို 
ျမွင့္တင္ရန္ လုိအပ္သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလအတြင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအတြက္ အေရးႀကီးဆုံးအရာ 
မွာအစုိးရ၏ ပုံရိပ္သစ္ကို ပုံေဖာ္ရန္ႏွင့္ အစိုးရသစ္အေပၚ ျပည္သူ႔မ်ား၏ သေဘာထားကို ေျပာင္းရန္ျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ သာမန္ျပည္သူမ်ား၏ အသံသည္ (သုိ႔မဟုတ္ ယင္းအသံဟုဆုိရမည့္) ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ 
အာ႐ုံစိုက္စရာျဖစ္လာၿပီး ယင္းအခြင့္အေရးကို အမိအရဆုပ္ကိုင္ၿပီး ျပည္သူ႔ယုံၾကည္မႈရရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရ 
သည္။ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာတြင္ ပမာဏအႀကီးမားဆုံးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာ ေဆာက္ 
လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားႀကီး အာ႐ုံစိုက္မႈႀကီးႀကီးမားမားရရွိမည္ျဖစ္သည္။  
 
ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္စည္းလုံးညီညြတ္ေရးကို အရွိန္ျမွင့္ရန္ႏွင့္ လူနည္းစုတုိင္းရင္း 
သားလူမ်ဳိးစုေဒသမ်ားတြင္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား ပဋိပကၡကိုေလွ်ာ့ခ်ရမည္။  
 
တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ အက်ဳိးစီးပြားအသစ္မ်ားႏွင့္ အေဟာင္းမ်ားၾကား ပဋိပကၡမ်ားကို ၾကား၀င္ရမည္။  
ျမန္မာတြင္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ားသည္ အျမဲတုိက္ခုိက္ခံေနရသည့္ နက္႐ႈိင္းေသာ အေၾကာင္းမွာ 
အက်ဳိးစီးပြား အသစ္မ်ားႏွင့္ အေဟာင္းမ်ားၾကား ပဋိပကၡျဖစ္သည္။ 
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(၂) အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ဆက္ဆံေရးကို ခ်ိန္ညိွရန္ 
 
ပထမဆုံးအေနျဖင့္ တ႐ုတ္လႊမ္းမုိးမႈ အားေလ်ာ့သြားရန္လုိအပ္သည္။ ျမန္မာတြင္ တ႐ုတ္၏ ၾသဇာလြမ္းမုိးမႈ 
သည္ႀကီးမားေနသျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားပါ၀ါမ်ား စုိးရိမ္ပူပန္မႈကို နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္းျဖစ္ေပၚေစခဲ့ သည္။ 
တ႐ုတ္၏ မဟာဗ်ဴေျမာက္ရည္ရြယ္မႈတြင္ စြမ္းအင္လုံၿခဳံေရးကို ခုိင္မာအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ “ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ၊ 
သမုဒၵရာႏွစ္ခု” ဆိုေသာအခ်က္ကို တကယ္ျဖစ္လာေစရန္ အိႏၵိယသမုဒၵရာသို႔ လမ္းေၾကာင္းသစ္ တရပ္ပြင့္ 
ရန္ဆုိသည့္ မ်က္ႏွာစာႏွစ္ရပ္ရွိသည္ကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယုံၾကည္ၾကသည္။  
 
ဒုတိယအခ်က္မွာ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ခ်ိန္ညိွရန္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံ 
ေရးခ်ိန္ညိွျခင္း ျဖစ္စဥ္တြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတုိ႔က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ဖိအားမ်ားရွိလာ 
ၿပီကို တျဖည္းျဖည္းသိရွိလာသျဖင့္ ျမန္မာႏွင့္ သံတမန္ေရးရာ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈမ်ား စတင္တုိးျမွင့္ခဲ့ၾက 
သည္။ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက “အာရွ-ပစိဖိတ္သုိ႔ ျပန္လာျခင္း” မဟာဗ်ဴကို အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုၾကား အက်ဳိးစီးပြားကစားပြဲ၏ 
အခ်က္အျခာေနရာသစ္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ျမန္မာ၏ သံတမန္ေရးရာခ်ိန္ညိွေရးမဟာဗ်ဴဟာသည္ မဟာ 
ပါ၀ါႀကီးမ်ားၾကား ၿပဳိင္ဆုိင္မႈကို ႏႈိးဆြရန္ႏွင့္ မိမိကိုယ္ပိုင္အက်ဳိးစီးပြားကို အမ်ားဆုံးခ်႕ဲထြင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ 
အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာအေပၚခ်မွတ္ထားသည့္ စီးပြားေရး အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကို တျဖည္းျဖည္း ပယ္ 
ဖ်က္ခဲ့သည္။  
 
(၃) တ႐ုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ျပႆနာမ်ား 
 
တ႐ုတ္၏ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ရင္းႏွးီျမွဳပ္ႏွံမူ ပုံစံမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ လုိအပ္သည္။ တ႐ုတ္၏ ႏိုင္ငံရပ္ျခား 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္း အမ်ားစုမွာ အစုိးရမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံလုပ္ကိုင္ရေလ့ရွိသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားက 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္သာ ယင္း 
တုိ႔က ႀကဳိးပမ္းေနၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈဘ၀ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ျခင္းသည္ စီမံကိန္းမ်ား မရွင္းမလင္းအေန 
အထားသို႔ေရာက္ရွိေစၿပီး အက်ဳိးအျမတ္မ်ားခြဲေ၀ရာတြင္ မမွ်မတျဖစ္ေစခဲ့သည္။  
 
မ်ားစြာေသာ တ႐ုတ္၏ ႏိုင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေကာ္ပုိရိတ္လူမႈတာ၀န္၀တၱရားမ်ား ပ်က္ကြက္ၾကသည္။  
 
 
ျမနမ္ာတြင ္တ႐တုစ္းီပြားေရး ရငး္ႏွီးျမွဳ ပႏ္ွအံား ႏိုငင္ေံရးဇာတသ္ြငး္လုိမႈအေပၚ သကေ္ရာကမ္ႈမ်ား 
 
တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးကို ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးမွ ႏိုင္ငံစုံဆက္ဆံေရးသို႔ အသြင္ေျပာင္းရန္ 
 
ျမန္မာတြင္ ဒီမုိကေရစီအသြင္းကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတုိးတက္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံေရး၏ 
အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရး ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ္လည္း အလုံးစုံ ေျပာင္း 
လဲခဲ့သည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာအစိုးရလုိအပ္သည္မွာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားဆက္ဆံေရးသာမကဘဲ 
တ႐ုတ္အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံစုံႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးသည္ ၀င္ 
႐ုိးတစ္ခုတည္းရွိခဲ့သည့္ ယခင္အေျခအေနသုိ႔ျပန္ေရာက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။ သုိ႔ေသာ္လည္း တ႐ုတ္သည္ 
ျမန္မာ၏ အေရးအပါဆုံးအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ၏ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအေပၚ တ႐ုတ္က ေကာင္းေသာ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ ဆက္ဆံေရးေကာင္းေပၚအေျခခံၿပီး ေဒသ 




ျမန္မာအစိုးရ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး နာက်င္မႈ- ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ ေပးဆပ္ရသည္ 
တန္ဖုိး 
 
ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ အစုိးရသည္လည္း ျပင္းထန္လွေသာ စီးပြားေရးစိန္ေခၚမႈ 
မ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိငခ္ဲ့ရသည္။ ႏုိင္ငံျခားလုပ္ငန္းမ်ားက ျမန္မာတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ပက္သက္ၿပီး သတိႏွင့္လုပ္ 
ေဆာင္ေနၾကသျဖင့္ ျမနမ္ာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးမႈအတြက္ အဆီးအတားျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ကို 
ဦးစားေပးထားရသည့္ အေျခအေနေအာက္က ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈကို ႀကီးႀကီးမားမားသက္ေရာက္မႈ 
ရွိမည္ျဖစ္သည္။ 
 
အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းနည္းလမ္းမ်ား အသြင္ေျပာင္းျခင္း 
 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည့္အတုိင္း ျမစ္ဆုံဆည္အျဖစ္အပ်က္မွ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီသတၱဳတြင္း 
စီမံကိန္း ကိစၥ အထိ ႐ႈပ္ေထြးလွသည့္ ႏိုင္ငံတကာအေရးကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ၏ 
နည္းလမ္းသည္ ပုိမုိရင့္က်က္လာခဲ့သည္။  
 
တ႐ုတ္၏ ႏိုင္ငံရပ္ျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပုံစံကုိ ေရႊ႕ျခင္းႏွင္ ့ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအေပၚ စီမံကိန္း 
ကို ဦးတည္ျခင္း 
 
ေကာ္ပုိေရးရွင္းသည္ အျခားတစ္ဖက္အေပၚ တစ္ဘက္သတ္အက်ဳိးစီးပြားခ်မွတ္ျခင္းထြက္ အက်ဳိးစီးပြား ထိန္း 




ျမန္မာတြင္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကိ ုႏိုင္ငံေရးဇာတ္သြင္းျခင္းသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၏ မလြဲ 
မေရွာင္သာေသာ ရလဒ္ျဖစ္သည္။ ပထမဆုံးအခ်က္မွာ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာ၏ အဓိက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူျဖစ္ 
သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ မ်ားစြာေသာ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ားသည္ စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ကာလ 
အတြင္း ေရာက္လာခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္တြင္ အထိမခံေသာ ႏိုင္ငံ 
ေရးျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ တတိယအခ်က္မွာ ျမန္မာသည္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္းကို ျမွင့္တင္ 
ရင္း ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ျပန္လည္ခ်ိန္ညိွရန္လုိအပ္သည္။  ျမန္မာ့ ျပည္တြင္း ဒီမုိ 
ကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၊ အမ်ဳိးသား ျပည္လည္စည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ ျပင္ပဆက္ဆံေရးႏွင့္ အျခားေသာ 
ျပႆနာမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္သြင္းလုိမႈသည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ႀကီး 
ႀကီးမားမား သက္ေရာက္မႈရွိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ လူစုံပါေသာ ကစား 
ပြဲတြင္ အခ်က္အျခာေနရာတစ္ခုျဖစ္သြားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။  
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၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရသစ္က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုခဲ့ၿပီးကတည္းက ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ 
ဘ၀တိုးတက္ ေရးကို ဂါထာရြက္သလို တတြတ္တြတ္ရြက္ဆိုၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေရွ႕ဆက္ရန္ 
တြန္းခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕က႑သည္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏အပိုင္းသစ္တစ္ခုႏွင့္ ရင္ဆိုင္လ်က္ရွိသည္။ တိုင္းျပည္သည္ ျပည္တြင္းရင္း ႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကို ခ်ိန္ညႇိရန္၊ 
ျပည္တြင္းစြမ္းအင္လံုၿခံဳမႈရွိေစရန္၊ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတြင္ စမ္းသပ္ရွာေဖြျခင္း၊ တူးေဖာ္ျခင္း၊ 
ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အျခားနယ္ပယ္သို႔ ပိုမိုနည္းလမ္းတက်ရွိေသာ ရင္းျမစ္ခြဲေ၀မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ မ်ဳိးစံုေသာ 
နည္းပညာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးနည္းလမ္းမ်ားစြာကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ အမ်ားႏွင့္မတူဘဲ တစ္ခုတည္းေသာ 
ပထ၀ီ၀င္ဆိုင္ရာ တည္ေနရာႏွင့္ ေရနံ ႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔ရင္းျမစ္မ်ား ၾကြယ္၀မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည့္ 
ေဒသဆိုင္ရာ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕နယ္ပယ္တြင္ အေရးႀကီးေသာ ေနရာတစ္ခု အျဖစ္တည္ရွိေနသည္ဟု 
ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕က႑ အနီးကပ္ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ထုတ္သိရွိခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ အားနည္းေသာ 
အေျခခံအေဆာက္အအံု နည္းပညာႏွင့္ အရင္းအႏွီးမရွိျခင္းတို႔ကလည္း ၎၏အနာဂတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အတြက္ 
ႀကီးစြာေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုလည္း ေစာင့္က်ဥ္းလာခဲ့သည္။  
 
ျမနမ္ာ့ေရနံႏွင့္ ဓာတေ္ငြ႕လပုင္နး္အား အၾကမး္ဖ်ဥး္သံုးသပခ္်က ္  
 
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အေရးပါေသာ ေရနံတင္ပို႔သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေလ့ရွိခဲ့သည္။ 
ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီး ေနာက္၎၏ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းက်ဆင္းခဲ့သည့္တိုင္ ၁၉၈၈ 
တြင္တခါးဖြင့္ခဲ့ခ်ိန္ကတည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းထုတ္လုပ္မႈမွာ 
တျဖည္းျဖည္းျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာခဲ့ၿပီး ယခင္ေနရာသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ BT 
ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ တိုင္းျပည္တြင္ အရန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကုဗေပ ၇ ဒသမ ၈ ထရီလ်ံရွိၿပီး ကမၻာစုစု 
ေပါင္းအရန္ဓာတ္ေငြ႕ပမာဏ၏ ၀ ဒသမ ၁ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္ဟု သိရသည္။ သို႔ေသာ္EIA (US)က 
ထုတ္ျပန္သည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ မတူးေဖာ္ရေသးသည့္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႕သည္ ကုဗေပ 
၁၀ ထရီလ်ံရွိသည္ဟု သိရသည္။ ျမန္မာ့ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန(MOE)ကမူတိုင္း ျပည္တြင္ 
မတူးေဖာ္ရေသးသည္ ေရနံစည္ေပါင္း ၀ ဒသမ ၅၈ ဘီလ်ံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ကုဗေပ ၂၂ ဒသမ ၅ ထရီလ် ံ
ပိုင္ဆိုင္ထားသည္ဟုဆိုသည္။ တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာရဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ 
အထူးတလည္ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရမည့္ အရန္ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ပမာဏ ပိုင္ဆုိင္ျခင္းမဟုတ္ေပ။ 
အရန္ဓာတ္ေငြ႕ပမာဏ ပိုင္ဆိုင္မႈအဆင့္သည္ (၄၀)တြင္ရွိၿပီး အရန္ေရနံပိုင္ဆုိင္မႈအဆင့္သည္ (၇၇) 
တြင္ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဒသတြင္းအတိုင္းအတာရမူ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ပမာဏသည္ 
အေတာ္မ်ားျပားသည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္ 
ပိုက္လုိင္းျဖင့္ ဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔မႈပမာဏအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ သည္။ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုင္ဆိုင္မႈပမာဏ 
စတုတၳေျမာက္အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ျခင္းနယ္ ပယ္တြင္ 
ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားႏုိင္သည္။ ကုန္းတြင္းထုတ္လုပ္ျခင္းနယ္ပယ္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ထုတ္လုပ္ျခင္းနယ္ပယ္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ 




လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္ ပိုက္လုိင္းျဖင့္ 
ဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔မႈပမာဏအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ သည္။ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုင္ဆိုင္မႈပမာဏ 
စတုတၳေျမာက္အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ျခင္းနယ္ ပယ္တြင္ 
ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားႏုိင္သည္။ ကုန္းတြင္းထုတ္လုပ္ျခင္းနယ္ပယ္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ထုတ္လုပ္ျခင္းနယ္ပယ္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာ့ကုန္းတြင္း ေရနံအရန္ပမာဏမွာ စည္ေပါင္း ၀ ဒသမ ၅ဘီလီယံႏွင့္ 
အရန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပမာဏကုဗေပ ၉၇၀ ဘီလီယံရွိသည္။ ျမန္မာတြင္ကုန္းတြင္း ေရနံဓာတ္ေငြ႕ 
တူးေဖာ္သည့္ေနရာ ၁၄ခုရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကမ္းလြန္အရန္ေရနံပမာဏ စည္ေပါင္း ၈ ဒသမ 
၁ဘီလီယံႏွင့္ ကမ္းလြန္ အရန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပမာဏ ကုဗေပ ၁၀ ထရီလ်ံရွိသည္။ ယင္းတို႔ကို 
ျမန္မာအာဏာ ပိုင္မ်ားက နယ္ေျမသံုးခုႏွင့္ လုပ္ကြက္ ေပါင္း (၂၅)ခုပိုင္းျခားထားသည္။ ဇုန္(၃)ခုမွာ 




ယေန႔အခ်ိန္ထိ စမ္းသပ္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ တူးေဖာ္ျခင္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းေရနံေျမမ်ားျဖစ္သည့္ 
ျပည္ေရနံေျမႏွင့္ ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေရနံမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အျခားေရနံေျမ ၁၁ခုတြင္ 
အနည္းငယ္(သို႔)လံုး၀ပင္ မတူး ေဖာ္ သည့္အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
အျခားေနရာမ်ားစြာတြင္ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕သိုက္အသစ္မ်ား ရွာေဖြေတြ႕ ရွိႏုိင္သည့္ အလားအလာမ်ားရွိသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ထူးေဖာ္မႈအတြက္ အလားအလာ ႀကီးႀကီးမား မားရွိေနသည္။ 
ကုန္းတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ျမန္မာသည္ ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ 
ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္ယူေရးတြင္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ အလားအလာတစ္ရပ္ရွိသည္။ ေလာေလာဆယ္ျမန္မာ့ 
ကမ္းလြန္ေရနံလုပ္ကြက္ မ်ားမွ ေန႔စဥ္ ထုတ္လုပ္မႈမွာ ေရနံ႐ိုင္းစည္ေပါင္း ၁၂၀၀၀ႏွင့္ 
သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကုဗေပ ၁ ဒသမ ၀၅ ဘီလီယံရွိသည္။ ျမန္မာ့ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားတြင္ 
သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕အသစ္ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈႏွႈင့္အတူ ကမ္းလြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သိုက္မွာလည္း 
ႀကီးမားမားရွိေနသည္။ လုပ္ကြက္M-5 ရွိရတနာေရနံတြင္းႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ကြက္ M-12 ႏွင့္ 
M-13 တို႔ရွိ ရဲတခြန္ေရနံတြင္းတုိ႔သည္ ျမန္မာ့ ကမ္းလြန္ေရနံလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ဓာတ္ေငြ႕ 
အမ်ားဆံုးထုတ္ယူရရွိသည့္ လုပ္ကြက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ လုပ္ကြက္ A-1 ႏွင့္ လုပ္ကြက္ M-9 တို႔တြင္ 
ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈမ်ားေၾကာင့္ စမ္းသပ္ေတြ႕ရွိထားသည့့္ျမန္မာ့ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပမာဏသည္ 





ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အမ်ားအားျဖင့ ္အခ်င္း ၆ လက္မမွ ၂၀ လက္မထိရွိေသာ ကုန္းတြင္း 
သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း မိုင္၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သန္႔စင္သည့္ 
သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕(CNG)ကို လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ဘ၀တို႔တြင္ ေယဘုယ် အားျဖင့္ အသံုးျပဳၾကသည္။ 
၁၉၈၆မွ ၂၀၀၄ထိ CNG ဓာတ္ေငြ႕ျဖည့္တင္းသည့္ေနရာငါးခုတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး (၂)ခုမွာ ရန္ကုန္ တြင္ရွိကာ 
(၂)ခုမွာေရနံေခ်ာင္းတြင္ရွိၿပီး တစ္ခုမွာ ေခ်ာက္တြင္ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ 
ေလာင္စာဆီအသံုးျပဳသည့္ ဘတ္စ္ ကား(၅၈၇)စင္းကို 
သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုးယာဥ္မ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ CNG သည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ 
အလ်င္အျမန္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုး ဘတ္စ္ကားေပါင္း 
၂၇၄၇၂စီး ရွိခဲ့ၿပီးCNG ဓာတ္ေငြ႕အေရာင္းဆိုင္ေပါင္း (၄၅) ဆိုင္ရွိခဲ့ကာ ရန္ကုန္တြင္ဆုိင္(၄၀)၊ မႏၱေလးတြင္ 
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(၂)ဆိုင္၊ ေရနံေခ်ာင္းတြင္ (၂)ဆိုင္၊ ေခ်ာက္တြင္ (၁)ဆိုင္ရွိသည္။ ျမန္မာ့သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေစ်းကြက္၏ 





ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္။ (၂)ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ 
၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသမွ ပိုက္လိုင္းျဖင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕အမ်ားဆံုးတင္ပို႔ခဲ့သည္။ 
ေလာေလာဆယ္တြင္ ေဒသတြင္း၌ ဓာတ္ေငြ႕ တင္ပို႔မႈတြင္ စတုတၳေျမာက္အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ 
ၿဗိတိသွ်ေရနံအဖြဲ႕အစည္းသည္ အဆိုအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၀၆တြင္ ပိုက္လုိင္း ျဖင့္ ဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔မႈ 
၁၁ႏုိင္ငံေျမာက္ အႀကီးဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
အဓိက ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။  
 
ဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔မႈ တိုးျမႇင့္လာမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြမႈနယ္ပယ္တြင္ 
အဆင့္အတန္း ျမင့္လာ ေစခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူတစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြအသံုးျပဳမႈ 
တိုးပြားလာစဥ္တြင္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ကို ျပည္တြင္းစားသံုးမႈအတြက္ ဦးစားေပးအျဖစ္ ထားရွိလာသည္။ 
စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏အဆိုအရ ၂၀၀၇-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ား တြင္ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၁၆ ဘီလီယံရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔မႈ စုစုေပါင္း 




ဦးသိန္းစိန္အစိုးရတက္လာၿပီးကတည္းက မိမိတုိ႔၏ စြမ္းအင္က႑ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ 
ရည္ရြယ္ထားသည္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရက ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး သဘာ၀သယံဇာတထုတ္ယူေရးတြင္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ား ရွိေစရမည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ Extractive Industries Transparency 
Initiatives (EITI)ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ျပင္ဆင္လ်က္ရွိၿပီး ယင္း ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ 
၎၏ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူအမ်ားအျပားရွိသည့္ အုပ္စုက ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ လမ္း 
ေၾကာင္းတစ္ခုရရွိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔ကို သမၼတဦးသိန္းစိန္က သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီး 
ဦးစိုးသိန္းအား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကို ဦးေဆာင္ရန္ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီး EITI 
ဦးေဆာင္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ကို ထူေထာင္ခဲ့ သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ(၂၀)ရက္ေန႔တြင္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး 
ဦးသန္းေဌးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ စြမ္းအင္ေရးရာအထူးသံတမန္ႏွင့္ ညႇိ ႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးမွဴး Carlos Pascual က 
စြမ္းအင္က႑တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
ေဖာ္ေဆာင္ရန္ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ Energy Governance and Capacity Initiative 
(EGCI)မွတစ္ ဆင့္ေရရွည္က႑ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဘ႑ာေရးတာ၀န္ခံမႈႏွင့္ လံုၿခံဳမႈတို႔ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 
နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ ေရးေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ အေမရိကန္က ရည္ရြယ္ထားသည္။ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ဇြန္လေျခာက္ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌က်င္းပခဲ့ သည့္ ၂၂ႀကိမ္ေျမာက္ 
အေရွ႕အာရွဆိုင္ရာကမၻာ႔ စီးပြားေရးဖိုရမ္က စြမ္းအင္ ဗိသုကာသစ္ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အစီရင္ခံစာ 
တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာ့ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း စီမံကိန္းႏွင့္ 





၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တံခါးဖြင့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အျခားေသာဦးစားေပးမူ၀ါဒမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးကတည္းက 
ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ ငန္းတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၀၀ 
ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ေရးတြင္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၏ 
ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမွာ သိသိသာသာတုိးျမႇင့္လာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားပါ၀င္ပတ္ သက္သည့္ 
စီမံကိန္းမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔ကဲ့သို႔ 
အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားပါ၀င္သလို တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ၿဗိတိန္၊ ကေနဒါ ႏွင့္ 
႐ုရွား အစရွိသျဖင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားလည္းပါ၀င္သည္။ ထုိ႔ျပင္ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ ေရနံႏွင့္ 
ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အႀကီးမားဆံုး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈရင္းျမစ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ကစၿပီး 
PTTEP သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၎၏စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ားႏွင့္ လက္လီကြန္ရက္မ်ား ကို 
တိုးခ်႕ဲရန္ႀကီးမားသည့္အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ 
တံခါးဖြင့္လာျခင္းတို႔ႏွင့္အတူ အေနာက္ကမၻာ၏ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းလာခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ Total ၊ 
Chevron၊ ႏွင့္ Shell တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ေရနံကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္လည္း ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ 
သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္ပါ၀င္ရန္ ရည္ရြယ္လာၾကသည္။ ျမန္မာ့-ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္းကို 
ေမလ(၂၀၁၃)ခုႏွစ္တြင္ လည္ပတ္ရန္ အခ်ိန္ဇယားဆြဲထားၿပီး ေရနံစိမ္းပိုက္လုိင္းကို ၂၀၁၃ စက္ 
တင္ဘာလတြင္ လည္ပတ္မည္ျဖစ္သည္။  
 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ MOGE တို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ PSC ခ်ည္းကပ္နည္းျဖင့္ 
လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ႏုိင္ငံျခားေရနံကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ စီးပြာေရးလုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ 
လုပ္ကြက္ေပါင္း ၁၀၁ ကြက္တြင္ အတူတကြလုပ္ ကိုင္ၾကၿပီး ၅၃ ကြက္မွာ ကုန္းတြင္းျဖစ္ကာ ၄၈ ကြက္မွာ 
ကမ္းလြန္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလအထိ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္ ၁၀ခုတြင္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္သည့္ 
ႏုိင္ငံေရနံကုမၸဏီ ၈ ခုရွိၿပီး ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ ၂၇ခုတြင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီ ၁၂ခု ရွိသည္။ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ဇန္န၀ါရီလတြင္ အိႏၵိယက PSC – 1 လုပ္ကြက္ကို တင္ဒါေအာင္ခဲ့သည္။ MOGE 
ကရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ၏ ၇၇ ဒသမ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ PSC 
ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာအစိုးရက 
ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ ၃၀ အတြက္ တင္ဒါေခၚယူခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ေမလတြင္သတ္မွတ္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီ 
သည့္ႏုိင္ငံတကာ ကုမၸဏီ ၅၉ ခုတို႔က ကုန္းတြင္းေရနံလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ တင္ဒါစာရင္းသြင္းခဲ့ၾကသည္။ 
ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား ၾကားၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား တစ္စံုတရာေသာ စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္မ်ား 
ေပးကာ စြမ္းအင္ရရွိရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည့္ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ 




ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုအတြင္းေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕က႑သည္ ႀကီးႀကီးမားမားတိုးတက္ခဲ့သည္။ 
အရည္အေသြးမျပည္ ့မီေသာ ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ ယိုယြင္းေနသည့္ ကုန္တင္ကုန္ခ်စနစ္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္သည့္ 




ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ရွာေဖြေတြ႕ရွိထားေသာ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕သိုက္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္တြင္ 
ႏွစ္ဆျမင့္တက္ခဲ့သည္။ လုပ္ကြက္ A-1 ႏွင့္ လုပ္ကြက္ M-9 တို႔ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ 
အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ရွာေဖြေတြ႕ရွိၿပီး ေသာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ပမာဏ ရွယ္ယာမွာ ၁ ဒသမ 
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၆ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၄.၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္းတိုးလာခဲ့ၿပီး ေဒသတြင္း၌ သတၱမေျမာက္အႀကီးဆံုျဖစ္လာခဲ့ သည္။ လုပ္ကြက္ 
A-1 သည္ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းအနီး၊ ရခိုင္ ကမ္း႐ိုးတမ္းေဒသတြင္တည္ရွိသည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ 
လုပ္ကြက္ A-1 တြင္ရွိသည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပမာဏကို အတိအက်တြက္ခ်က္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေပ။ 
ယခင္နည္းေဟာင္းအတိုင္း တြက္ခ်က္မႈအရ ေရႊဓာတ္ ေငြ႕လုပ္ငန္းတြင္ကုဗေပ ၄ ဒသမ ၆ ထရီလ်ံႏွင့္ ေရႊျဖဴ 
ဓာတ္ေငြ႕တြင္ ကုဗေပ ၅ ထရီလံခန္႔ႏွင့္အတူသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကုဗေပေပါင္း ၁၀ထရီလံခန္႔ရွိသည္ဟု 
ခန္႔မွန္းၾကသည္။ လုပ္ကြက္ A-1 အျပင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကုဗေပေပါင္း ၂ ထရီလ်ံခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္း 
ထားသည္။ ျမသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း(လုပ္ကြက္ A-3)ရခုိင္ကမ္း႐ိုးတမ္းေဒသတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ 
လုပ္ကြက္ M-9 တြင္ရွိ သည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပမာဏသည္ ကုဗေပ ၈ ထရီလ်ံရွိမည္ဟု 
ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။ အဆိုပါေတြ႕ရွိမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာစြမ္းအင္ေစ်းကြက္တြင္ 




သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေရနံစိမ္းသိုက္မ်ားစြာ ၾကြယ္၀ျခင္းမရွိေပ။ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ 
သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္ လုပ္ျခင္းသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကတည္းက တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ေရနံစိမ္းထုတ္လုပ္မႈမွာ 
၁၉၈၈ခုႏွစ္တြင္ စည္ေပါင္း ၄ ဒသမ ၈၃ သန္းရွိခဲ့ရာမွာ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ ၇ ဒသမ ၆၂ သန္းသို႔တိုးတက္ခဲ့သည္။ 
တိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ ၆၇ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ပင္ျမန္မာ့ေရနံ လိုအပ္ခ်က္မွာလည္း 
တုိးပြားလ်က္ရွိသည္။ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ႏွင့္ အျခားေလာင္စာဆီလိုအပ္ခ်က္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုနီးပါးအတြင္း 
ေလးဆျမင့္တက္ခဲ့ရသည္။ ဒီဇယ္သံုးဆြဲမႈပမာဏ၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ခန္႔ကို ႏိုင္ငံျခားမွတင္သြင္း ခဲ့ရၿပီး 
ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္ႏွင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းႏႈန္းကြာျခားခ်က္ေၾကာင့္ အစိုးရက 
စိုက္ထုတ္က်ခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မိမိႏုိင္ငံအတြက္ လုံေလာက္ေသာ 
ေရနံစိမ္းကို ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိေသးဘဲ ေရနံထြက္ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းရမႈမွာလည္း တိုးခဲ့သည္။  
 
ေရနႏံွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ေစ်းကြကတ္ြင္ မထေိရာက္မႈမ်ား 
 
ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ေစ်းကြက္တြင္ အပိုင္းလိုက္ခြဲျခားျခင္းႏွင့္ 
လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈမ်ားဆိုးဆိုးရြားရြားျဖစ္ေနသည္အက်ဳိး ရလဒ္အားျဖင့္ 
ေစ်းကြက္ယႏၱယားလည္ပတ္မႈမမွန္ျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမထိေရာက္မႈႏွင့္ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ေစ်းကြက္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳး မႈနိမ့္ျခင္းမ်ားျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ 
လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈႏွင့္ ေစ်းကြက္၀င္ေရာက္ႏုိင္မႈ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိသည္။ မၾကာေသးေသာ 
သံုးႏွစ္တာကာလအတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ မ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္စဥ္ အတြင္းအခ်ဳိ႕ေသာ 
စက္သံုးဆီအေရာင္းဆုိင္မ်ားကုိ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလက 
တည္းက ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္ကုန္မ်ားတင္ပို႔ျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္း၊ 
သိုေလွာင္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကို တရား၀င္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈကို ရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ 





ေလာေလာဆယ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို သန္လ်င္ေရနံခ်က္စက္႐ံု၊ ေခ်ာက္ေရနံခ်က္စက္႐ံုႏွင့္ သံပုရာကန္ 
ေရနံခ်က္စက္႐ံုဟူ ၍ ေရနံခ်က္စက္႐ံုသံုးခုသာတည္ေဆာက္ထားၿပီး ၎တို႔အားလံုးမွာ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္သာ တည္ရွိသည္။ 
150 
သက္တမ္းအရွည္ဆံုး ေရနံခ်က္စက္႐ံုတစ္ခုကို ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ကာ 
လမ်ားရွည္ၾကာလာေသာေၾကာင့္ အျပည့္အ၀လည္ပတ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေတာ့ေပ။ စက္႐ံုသံုးခုေပါင္း 
ခ်က္လုပ္ႏုိင္မႈပမာဏမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေရနံစည္ေပါင္း (၅၁၀၀၀)ရွိၿပီး ယင္းပမာဏသည္ 
ျပည္တြင္းလုိအပ္ခ်က္ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေအာက္ပိုင္း ကမ္း႐ိုးတမ္းေဒသမ်ားတြင္ 
သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုသည္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တစ္ခုတြင္ ပါ၀င္သည္။ 
ျမန္မာအစုိးရက ေရနံခ်က္စက္႐ံုသစ္ အသည္းအသန္တည္ေဆာက္လိုသည္။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ေမလ ၂၇ 
ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ အစည္းအေ၀း၌ သမၼတဦးသိန္းစိန္က တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားေရနံေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ 
ဥကၠ႒အသစ္ Liao Yong Yuan အားျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရနံခ်က္စက္႐ံုမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ 
တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ အဆိုျပဳထားသည့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္းစီမံကိန္းတြင္ မႏၱေလး၌ 
ေရနံခ်က္စက္႐ံုတည္ေဆာက္ရန္ပါ၀င္သည့္ ယင္းစက္႐ံုမွ တစ္ေန႔လွ်င္ ေရနံစည္ ေပါင္း 
(၅၆၀၀၀)ကိုခ်က္လုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုစက္႐ံုတည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာပိုက္လုိင္းမွ 
တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေရနံ စိမ္း တန္ေပါင္းႏွစ္သန္းကို ထုတ္ယူခ်က္လုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုစက္႐ံုတြင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ(သို႔)အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ ထုတ္လုပ္ သည့္ ေရနံစိမ္းမ်ားကို ခ်က္လုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး 
ေရနံထြက္ကုန္မ်ားကိုလည္း ထုတ္လုပ္ၿပီးေနာက္ ပိုက္လုိင္းေရာက္ရွိရာ ေနရာ 
မ်ားသို႔ပို႔ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေရနံခ်က္စက္႐ံု၏ ေရနံထုတ္ကုန္မ်ားသည္ 
ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္းသို႔ပို႔ေဆာင္ႏိုင္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
ေရနံခ်က္စက္႐ံုတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ျပည္တြင္းလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏုိင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၏ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္စြန္႔စားရႏုိင္သည္မ်ားကုိ ႀကီးႀကီးမားမားေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
 
တညေ္ဆာကရ္မည့္ ဓာတေ္ငြ႕ပိကုလ္ ိငုး္ 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ရင္းျမစ္မ်ားၾကြယ္၀သလို ျပည္တြင္းဓာတ္ေငြ႕အသံုးျပဳမႈမွာလည္း 
တိုးပြားလ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဓာတ္ေငြ႕ပို႔ေဆာင္ေရးပိုက္လုိင္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ လိုအပ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားသို႔ 
တင္ပို႔သည့္ စြမ္းအင္အားေကာင္းေစ ရန္ နယ္ျခားျဖတ္ေက်ာ္ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမ်ားတိုးတက္ရန္၊ 
လိုအပ္သည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံတြင္ေနထုိင္ ၾကသူမ်ားကလည္း 
ဓာတ္ေငြ႕မ်ားပိုမိုလိုအပ္လာမည္ျဖစ္သည္။ အရန္ပို႔ေဆာင္ေရး ကြန္ရက္အတြက္ လက္ရွိကီလိုမီတာ ၂၀၀၀ 
ရွည္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းတိုးခ်႕ဲရန္လည္းပါ၀င္သည္။ အေျခအေနမ်ားက ခြင့္ျပဳလာခ်ိန္တြင္ 
သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း သည္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ အခ်ဳိ႕ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားထံသို႔ 
ေရာက္ရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  
 
ျပ႒ာနး္ရမည့္ ေရနႏံွင့္ သဘာ၀ဓာတေ္ငြ႕ဥပေဒ 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စြမ္းအင္အတြက္ တိက်ေသာ စည္းကမ္းမ်ား၊ အခြန္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည့္ ေရနံႏွင့္ 
ဓာတ္ေငြတူးေဖာ္ေရးအတြက္ ၎၏ တရားေရးစနစ္ကို တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ 
ေလာေလာဆယ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စြမ္းအင္လုပ္ငန္းကို ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမွာ မ်ားစြာေသာ ဥပေဒမ်ား၊ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာေနရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ 
စားသံုးမႈ တို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အခ်ဳိ႕မူ၀ါဒမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္တုိင္ သည္ 
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စြမ္းအင္လုံၿခဳံေရး ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ယုံၾကည္ကိုးစားေလာက္ေသာ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္စြမ္းအင္ေစ်းကြက္မ်ား 
တည္ေထာင္ျခင္းသည္ အာရွတစ္ေလွ်ာက္ ႏုငိ္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈျပန္လည္ပုံေဖာ္ျခင္း ေသာ့ခ်က္က်ေသာ 
အေၾကာင္းတရားတရားမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယတုိ႔၏ စြမ္းအင္လုိအပ္ခ်က္မ်ား လ်င ္
လ်င္ျမန္ျမန္တုးိပြားေနျခင္းႏွင့္အတူ အဆုိပါ ႏိုင္ငံႀကီးႏွစ္ခုၾကားတြင္ တည္ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စြမ္း 
အင္ရင္းျမစ္တစ္ခုႏွင့္ စြမ္းအင္အလႊဲအေျပာင္းလမ္းေၾကာင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ႏွစ္ႏုိင္ငံလုံးအတြက္အလြန္သိ 
သာထငျ္ခင္းသည့္ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ေဒသဆုိင္ရာ စြမ္းအင္ေစ်းကြက္မ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈႏွင့္ 
အတူ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ ျပန္႔ 
ျဖစ္ပြားမည့္ အလားအလာမ်ားရွိသည္ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ာ၏ ထိေရာက္ေသာသဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အတြက္ အေရးတႀကီးလုိအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္လာသည္။ မၾကာေသးမီကာ 
လအထိ ျမန္မာတြင္ အစိုးရ ဦးေဆာင္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံမ်ားသည္အာဏာပိုင္၀ါဒႏွင့္ ျဖစ္ကတက္ဆန္းျဖစ္ 
ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္းလက္ရွိေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အတူအစုိးရ သစ္သည္ 
ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္း ပိုက်ေသာ၊ အားေကာင္းၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံ မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 
ႀကဳိးပမ္းေနသည္။ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လႈပ္ရွားသူမ်ား အထူးသျဖင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ဆုိင္ရာ 
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ အဆုိပါ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ အေရးႀကီးေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ 
တစ္ရပ္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။သမုိင္းေၾကာင္းအရတက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈအမ်ားစုသည္ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ပုံစံ 
ျဖစ္သည္မွာသဘာ၀ပင္ျဖစ္ၿပီး ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္အေျခစုိက္ေသာ ျပည္ေျပးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ျမန္မာအစုိး ရလက္လွမ္းမမီႏိုင္သည့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ အေျခစိုက္သူမ်ားက လုပ္ ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ 
ႏုိင္ငံေရးအရ ထည့္၀င္မႈႏွင့္ အတုိက္အခံမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ တုိးပြားလာ ခ်ိန္တြင္ 
ျပည္ေျပး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားလည္း ျပန္လာၿပီး ျပည္တြင္းတက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားလည္း 
ထြက္ေပၚလာကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ၌ တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈမ်ားပိုမုိျဖစ္ထြန္းလာခဲ့သည္။ ယခုစာတမ္းသည္ 
ႏုိင္ငံရပ္ျခား ေရာက္ ျပည္ေျပးတက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွသည္ ျပည္တြင္းတက္ၾကြ လႈပ္ရွားမႈဆီသုိ႔ အသြင္ 
ေျပာင္းလာ သည့္ ယင္းတက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ 
အေနာက္ ေတာင္ပိုင္းအတြက္ စြမး္အင္ေထာက္ပံ့ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုျဖတ္ကာ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည္ ့
ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္းကို ဆန္႔က်င္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္မ်ားကို 
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။  
 
စစ္အစုိးရလက္ထက္အတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းခံရၿပီး ပုန္ကန္ထၾကြေသာ နယ္ျခားေဒသ ရပ္ရြာမ်ားသည္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ တြင္အေျခစိုက္သည့္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္သည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 
ေရး ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ အလြန္ေကာင္းေသာေနရာမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေန သည့္ 
ၾကားမွပင္ အဆုိပါတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ျမန္မာ့နယ္ျခားအျပင္ဘက္တြင္အေျခစိုက္သည့္ NGOမ်ား 
အတြက္သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ ႐ုပ္ဖ်က္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျပန္လည္၀င္ေရာက္ေလ့ရွိၾက သည္။ အဆုိပါ 
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တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ နယ္ျခား ေဒသရွိျပည္ေျပးမ်ား 
ၾကား ကြန္ရက္မ်ားကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။(South-2004) လုပ္ငန္းလုပ္ ေဆာင္ရာဇုန္မ်ား၏ ၾကားခံ 
သဘာ၀အရ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို 
လုပ္ေဆာင္ရန္ အေျခအေနတစ္ရပ္ရရွိခဲ့သည္။ နယ္စပ္အေျခ စုိက္မဟုတ္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 
ေရးရာအုပ္စုမ်ား သည္ ႐ုိးရွင္းလွစြာပင္ ေလာ္ဘ  ီအုပ္စုမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ယင္းတုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ 
ႏုိင္ငံတကာလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ေလာ္ဘီလုပ္ျခင္း၊ အစီရင္ခံစာ ေရးသားျခင္း၊ အသြင္ယူ ကြင္းဆင္းသုေတ 
သနျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိငု္ငံတြင္ ပုန္းလွ်ဳိးကြယ္လွ်ဳိးပညာ ေပးျခင္းႏွင့္ 
သင္တန္းေပးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။  
 
စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကေသာ ထုိသူမ်ား ျမန္မာနယ္ျခားေဒသမ်ားႏွင့္ အိမ္ 
နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ပါ၀င္ၾကေသာအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 
ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမူမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပက္သက္သည့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ေထာက္ပံ့ခဲ့သည့္ 
“ျပည္ပေရာက္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား” အျဖစ္ေခၚဆုိႏုိင္သည့္ ရလဒ္တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ (Simpon 
2013a)။ “ျပည္ပႏုိင္ငံေရာက္သူမ်ား” ဆုိေသာ ေ၀ါဟာရ၏ အားလုံးၿခဳံႏိုင္ေသာ နယ္ပယ္တစ္ရပ္ 
ဆြဲဆန္႔ႏိုင္ရန္ ႀကဳိပမ္းခဲ့သည့္အခါ တစ္ခါတစ္ရံ အဓိပၸယ္ မဲ့လုနီးပါျဖစ္တက္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပညာ 
ရပ္ဆုိင္ရာ စာေပအရ လစ္ဘရယ ္သို႔မဟုတ္ တစ္မူထူးေသာ ျပည္ပႏုိင္ငံေရာက္သူမ်ားဆုိသည္ အဓိပၸယ္ 
မ်ဳးိမွာ Brubaker အဆုိအရ “လူတုိင္းလူတုိင္းသည္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေနသူမ်ားျဖစ္ၾကလွ်င္ 
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ ကြဲကြဲျပားျပားသတ္မွတ္ႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္” ဟု ဆုိသည့္ အေနအထား 
သို႔ေရာက္ရွိသြားေစမည္။ (2005: 3)။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျပည္ပႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ေ၀ါ 
ဟာရ၏ အစဥ္အလာ မ်က္ႏွာစာမ်ားေပၚတြင္ “ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ မိခင္ႏုိင္ငံမွ ပ်ံ႕ႏွံလာျခင္း” 
(Butler 2001: 189) စသည့္ အဓိပၸယ္ အေပၚ အေျချပဳ႐ုံသာမက Sokefeld ၏ အဆုိအတုိင္း 
အသုိက္အ၀န္းအျဖစ္ မိမိဘာသာ ရွင္းလင္းစြာ စိတ္ကူးပုံထားသည့္ မိမိတုိ႔ဘာသာထင္ရွားမႈမ်ားရွိေသာ 
အစုအဖြဲ႕လုိက္ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ပ်ံ႕ႏွံ လာျခင္းျဖင့္ “စိတ္ကူးပုံေဖာ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ အသိုက္ 
အ၀န္းမ်ား”(2006: 267) ျဖစ္ေနၾကသည္။  ျပည္ပႏုိင္ငံေရာက္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား အသိုက္အ၀န္း 
တစ္ခုႏွင့္ အံကိုက္ျဖစ္သည့္ စည္း႐ုံလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းပုံစံမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈ သီအုိရီအေပၚ သူက 
ဦးတည္သုံးသပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အယူအဆသည္ တုိင္းရင္းသားမ်ားၾကား စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ႏွင့္ 
လူမႈလိင္ဆုိင္ရာ ႏိုးၾကားမႈမရွိျခင္းကဲ့သုိ႔ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္ပႏိုင္ငံေရာက္အသိုက္အ၀န္းမ်ားတြင္ ျဖစ္တတ္ 
သည့္ အႏၱရာယ္မ်ား (Anthias 1998)ကို ေရွာင္ရွားၿပီး တုိးတက္မႈႀကီးႀကီးမားရွိၿပီး ဒီမုိကေရစီနည္း က်ေသာ 
တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူအသိုက္အ၀န္းတစ္ခုမွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
တုိင္းရင္းသားအသုိက္အ၀န္းအခ်ဳိ႕ၾကား ျပည္ေျပးဘ၀ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ေမွးမွိန္သြားဖြယ္ရွိသည့္သေဘာ 
ထားကြဲလြဲမႈ မ်ားရွိသည့္တုိင္ အဆုိပါသေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ တက္ၾကြ 
လႈပ္ရွားသူ မ်ားအသုိက္အ၀န္းတြင္ အေတာ္ပင္မရွိသေလာက္ျဖစ္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ျခင္းႏွင့္ သေဘာ 
တရားေရးရာ အေၾကာင္းရင္းခံႏွစ္ခုစလုံးအတြက္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းဖြ႕ံၿဖဳိးရန္ 
မည္သူက သိသာ ေသာ ႀကဳိးပမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သနည္းဆုိသည္ျဖင့္သာ ဆုံးျဖတ္ၾကသည္။ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ေရးျဖစ္ထြန္းေစတဲ့ ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းတရားတစ္ခုကေတာ့ တုိင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားစြာ နဲ႔ 
ေဒသမ်ားစြာကို ျဖတ္သန္းသြားၿပီး ပထ၀ီအားျဖင့္ ေရာက္ရွိေစတဲ့ ေရႊ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္းနဲ႔ သံလြင္ျမစ္ 
ဆည္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး လႈပ္ရွားမႈမ်ားဖြံ႕ၿဖဳိးမႈတြင္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ အဆင့္ 
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တက္ၾကြစြာတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အထူးျပဳအသိပညာမ်ားေထာက္ပံျခင္းအျပင္ ျပည္ပႏိုင္ငံေရာက္ အသုိက္ 
အ၀န္း၏ အျခားေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ား တကုိယ္ေတာ္ခ်ဥ္းကပ္မႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္ ႏုိင္ငံျခား 
သို႔မဟုတ္ “ျပင္ပ” အသုိက္အ၀န္းမ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လႈပ္ရွားမႈ ကြန္ရက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ညႊန္႔ေပါင္း 
မ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ မရႏိုင္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားရေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပင္ပအုပ္စုမ်ားအတြက္ 
ျပည္ေျပးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ အေရးပါမႈမွာ ယင္းတုိ႔၏ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးကိုနားလည္ျခင္းႏွင့္အတူ 
ယင္းတုိ႔၏ သီးျခားဘာသာစကားဆုိင္ရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အသိပညာမ်ားေပၚတြင္မူတည္ေနသည္။ 
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေျမာက္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔မွာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားတြင္ ျပင္ပလူမ်ား မည္သည့္အခါ မွ် 
ရရွိႏုိင္ဖြယ္မရွိေသာ သို႔မဟုတ္ အျပည္အ၀နားမလည္ႏိုင္ေသာ ခုိင္မာသည့္ ပုဂၢလိကအေတြ႕အႀကဳံမ်ား 
ေၾကာင့္ ပိုမုိထိေရာက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္ေျပးမ်ား၏ “အတြင္းလူ” အသိပညာမ်ားေၾကာင့္ အျခားနည္းျဖင့္ 
မေအာင္ျမင္ႏိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္၀င္ကာ ပုံေျပာင္း သုေတသနလုပ္ရန္ႏွင့္ အျခားေသာ တက္ၾကြ 
လႈပ္ရွားသူမ်ား လက္လွမ္းမမီႏုိင္သည့္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ျပင္ပလူမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ အရပ္ဘက္ 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ ထုိနည္းျဖင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံေရာက္ တက္ၾကြလႈပ္ရွား သူမ်ားသည္ 
ယင္းတုိ႔၏ အသိုက္အ၀န္းအတြက္ ထူးထူးျခားျခားသက္ဆုိင္သည့္ အေရးကိစၥမ်ားကို အမ်ား 
သိေအာင္လုပ္ျခင္းႏွင့္ မီးေမာင္းထုိးျပျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လာႏုိင္ၿပီး ယင္းတုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ျပင္ပလူမ်ား ၏ 
အာ႐ုံစိုက္မႈမ်ား ရရွိလာသည္။  
 
ျပည္ပႏုိင္ငံေရာက္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတစ္ေယာက္၏ တတိယမ်က္ႏွာစာမွာ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ လႈပ္ရွား 
မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ ျပင္ပတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံလုပ္ကိုင္ျခင္း ျဖင့္ 
မိမိတုိ႔၏ အသိုက္အ၀န္းတြင္ အေရးပါေသာအခန္းက႑ကိုရရွိကာ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္တစ္ခုတြင္ 
အထီးတည္းျဖစ္မႈကို ခံစား ရဖြယ္ရွိသည့္ ျပည္ေျပးမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈအပါအ၀င္ 
မိမိကုိယ္ကိုယ္ယုံၾကည္မႈ ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားတုိးျမင့္ေစခဲ့သည္။ ျပည္ေျပးအသိုက္အ၀န္း မ်ားၾကား 
တြင္ရွိသည့္ တစ္ဖက္တြင္ “ေမွ်ာ္လင့္ခ်က ္(ႏွင့္) ခုခံမႈ” ႏွင့္ အျခားတစ္ဖက္တြင္ အားနည္းျခင္းႏွင့္ 
အျခားတစ္ဖက္ “ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့မႈ၊ နာက်င္မႈႏွင့္ စိတ္ပါ၀င္စားမႈမရွိျခင္း”တုိ႔ၾကား စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို ခ်ိန္ညိွ 
ႏုိင္မႈအားနည္းျခင္းကို မိမိတုိ႔၏ ျပည္ပႏိုင္ငံေရာက္ အသိုက္အ၀န္းႏွင့္ ျပင္ပအသိုက္အ၀န္းၾကား အား 
ေကာင္းေသာ အခ်ိန္အဆက္ႏွစ္ကို ထူေထာင္ျခင္းျဖင့္ ထုိသူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ ဘ၀သစ္မ်ားတြင္ ေအာင္ 
ေအာင္ျမင္ျမင္အသားတက်အျဖစ္ႏိုင္ဆုံးျဖစ္ၾကမည္ဟု ယူဆၾကသည္။ (Mavroudi 2008: 70)။ ျပည္ပ 
ႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားၾကား ကြန္ရက္မ်ားသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ယခင္ကတည္းက 
အေျခစိုက္တည္ရွိခဲ့သလုိပင္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္၊ 
အဆက္အသြယ္မ်ားကို ရရွိေစခဲ့ၿပီး နယ္ျခားျဖတ္ေက်ာ္ စြမ္းအင္စီမံကိန္းႏွင့္ ျမန္မာျပည္ ဒီမုိကေရစီအသြင္ 
ကူးေျပာင္းေရး လႈပ္ရွားမႈႏွစ္ရပ္စလုံးကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံရပ္ျခား လူထုပရိသတ္ၾကား ပုိမုိျပန္႔ႏွံ႔ေစ 
ခဲ့သည္။ (Simpon 2013b) 
 
ေရႊ သဘာ၀ဓာတေ္ငြ႔ပိကုလ္ ုိငး္ႏွင္ပ့ကသ္ကေ္သာ တကၾ္ကြလႈပရ္ာွးမႈမ်ား 
 
ရခုိင္ျပည္နယ္မွ တ႐ုတ္ႏို္င္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္သို႔ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားပို႔ေဆာင္မည့္ ေရႊ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္းႏွင့္ 
ပက္သက္ေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ခ်င္းမုိင္ရွိ ေရႊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လႈပ္ရွားမႈ (SGM) ႏွင့္ ရခုိင္ 
ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေရး (AOW)တုိ႔က မၾကာေသးမီကအထိ အမ်ားဆုံးဦးေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ အာဏာရွင္အစိုး ရ 
အမ်ားစုေအာက္တြင္ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္အတုိင္းပင္ ျမန္မာႏိငု္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ သမား႐ုိး 
က်ပုံစံမ်ားသာျဖစ္ၿပီး ေရႊ စီမံကိန္းကို တုိက္႐ိုက္စိန္ေခၚမည့္ ျပည္တြင္း NGO မ်ားထူေထာင္ျခင္း 
မရွိဘဲသက္ဆုိင္ေသာ လူငယ္မ်ားက မိမိတုိ႔စြမ္းအားကို အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ အေဆာက္အအုံ 
တြင္းမွပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၄ခုႏွစ္တြင္ရခုိင္ျပည္နယ္ၿမဳိ႕ေတာ္တြင္တည္ရွိသည့္ စစ္ေတြတကၠသိုလ္ 
ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္သူသူရိန္သည္ေက်ာင္းသားအေရးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕ အစည္း 
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တစ္ခု ျဖစ္သည့္ တကၠသိုလ္ပညာသင္စရိတ္ေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ ရခုိင္လႈမႈေရးအသင္းကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ 
ေရႊစီမံကိန္း၏အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားတျဖည္းျဖည္းထြက္ေပၚလာခ်ိန္တြင္ အသင္းသည္ သက္ဆုိင္ 
ေသာ စကားအေျခအတင္စစ္ထုိးပြဲႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈတုိ႔အတြက္ ဆုံခ်က္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အျခားပုံစံတစ္ရပ္ျဖင့္ 
ျပဳလုပ္ေသာ စုေ၀းေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္သလုိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပိုမုိရရွိရန္ ထုိင္းႏိုင္ငံရွိ AWO ႏွင့္ 
SGM တုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ ျပည္ေျပးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္သြယ္ခဲ့ၾကသည္။ သူတုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို 
စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားက ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အဖြဲ႕၀င္ေက်ာင္းသား ၉ ဦးဖမ္းဆီးခံခဲ့ရကာ  
မတရားသငး္ (ဥပမာ-ျပည္ေျပး) မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္မႈ၊ ထုိင္း သို႔မဟုတ္ အိႏၵိယသုိ႔ တရားမ၀င္နယ္ျခားျဖတ္ 
ေက်ာ္မႈစသည့္ တရားမ၀င္လႈပ္ရွားမႈႏွစ္ခုအတြက္ ေထာင္ဒဏ္သုံးႏွစ္စီျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္ခံခ်မွတ္ခံခဲ့ 
ရသည္။9 အဆုိပါ ေက်ာင္းသားငယ္မ်ားသည္ အျခားေသာ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ားရွိ အက်ဥ္းေထာင္ 
မ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ခံခဲ့ရၿပီး အခ်ဳ႕ိမွာ ႏုိင္ငံေျမာက္ဖ်ားပိုင္းရွိ ကခ်င္ျပည္နယ္အထိ ပို႔ေဆာင္ခံခဲ့ရၿပီး အသက္ 
အရြယ္ႀကီးေသာ သို႔မဟုတ္ ဆင္းရဲေသာ မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ား သြားေရာက္ရန္ ခက္ခဲ့ေစခဲ့သည္။ အစုိးရသစ္ 
လက္ထက္တြင္ လုံၿခဳံေရးအရေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး အဖြဲ႕၀င္အမ်ားစုကို ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရ၀ါရီတြင္ လြတ ္
ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳခဲ့သည့္တုိင္ ေလးဦးမွာ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရဆျဲဖစ္သည္။10 သူရိန္သည္ ဖမ္းဆီးခံရ 
မည့္အေရးမွ တိမ္းေရွာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးလာခဲၿ့ပီး AOW ၏ လႈပ္ရွားမႈ ညိွႏႈိင္း 
ေဆာင္ရြက္ေရးမွဴးပင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။  
 
အဆုိပါ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၁ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ စတင္ ႐ုပ္ 
သိမ္း လာခဲ့သည္။  ေရဓာတ္ေငြ႕၏ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ၿပီး က်န္ဓာတ္ေငြ႕ထဲမွ 
အမ်ားစုကို ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပုိင္းရွိ စစ္တပ္ႏွင့္နီးစပ္သည္ဟု ေက်ာ္ၾကားေသာ ကုမၸဏီမ်ားပုိင ္စက္႐ုံမ်ား 
တြင္ အသုံးျပဳမည္ဟု စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးသန္းေဌးက ၂၀၁၁ ေအာက္တုိဘာတြင္ေျပာၾကားသည့္ လႊတ္ 
ေတာ္မိန္႔ခြန္းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အဆုိပါအတည္ျပဳခ်က္ကို တုံ႔ျပန္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ 
မႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ျခင္းတုိ႔ေၾကာင္း ျပည္တြင္းလႈပ္ရွားမႈသည္ ပုိမုိပြင့္လင္းၿပီး ျမင္သာလာခဲ့သည္။ လႈပ္ရွားမႈ 
တြင္ပါ၀င္သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုမွာ ပိုက္လုိင္းျဖတ္သြားသည့္ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ 
ရခုိင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရမ်ားထံသုိ႔ စာမ်ားေရးသားၿပီး လယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ား ကို 
က်ဳဴးေက်ာ္ျခင္း၊ နစ္နာေၾကးေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းႏွင့္ လမ္းမ်ားပ်က္ဆီးျခင္းတုိ႔ကဲ့သို႔ေသာ ပုိက္လုိင္း တည္ 
ေဆာက္ႏွင့္ပက္သက္ၿပီး တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကို မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္မည္နည္းကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။11 
 
ဓာတ္ေငြ႕ကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳမ ီရခုိင္ျပည္နယ္ကို ၂၄ နာရီလွ်ပ္စစ္မီးေပးရန္အတြက္ ဓာတ္ေငြ႕ကို 
အသုံးျပဳရန္ေတာင္းဆုိမႈပါ၀င္သည့္ သဘာ၀သယံဇာတအခြင့္အေရးမ်ား၏ အယူအဆမ်ားကို ထည့္သြင္း 
ေဖာ္ျပထားေသာ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပိုမုိထိပ္တုိက္ေတြ႔ဆုံကာ ခုိင္မာၿပီး ဆန္႔က်င္ေသာ အဆုိမ်ားလည္း ျဖစ္ 
လာခဲ့သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ၏ အဆင္းရဲဆုံးျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ကာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ လွ်ပ္ 
စစ္ဓာတ္အားအသုံးျပဳမႈ အနိမ့္ဆုံးျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာအရသိရွိရသည္။ အသစ္ျဖစ္ထြန္းလာ သည့္ 
လြတ္လပ္ခြင့္ေပးေသာ ႏုိင္ငံေရး၀န္းက်င္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ယခုကဲ့သို႔ 
ေတာင္းဆုိမႈမ်ဳိးကုိ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ပြင့္လင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္လာႏုိင္ခဲ့သည္။ ျပည္နယ္တစ္ 
၀ွမး္တြင္ “၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္မီး အခုေပး။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဓာတ္ေငြ႕ကိုသုံးရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အခြင့္အေရးရွိသည္” ဆို 
ေသာ စာသားမ်ား ႐ုိက္ႏွိပ္ထားသည့္ တီရွပ္မ်ား၊ ပိုစတာမ်ား၊စတစ္ကာမ်ားႏွင့္ ျပကၡဒိန္မ်ားေပၚထြက္လာခဲ့ 
သည္။ (Mizzima 2012)။ 
 
၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး ေတာင္းဆုိမႈသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားျဖစ္ေသာ ၂၀၁၀ ေရြး 
9 သူရိန္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း၊ ခ်င္းမုိင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ၁၂ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၂။ 
10 ျဖိဳးျဖိဳး (အမည္ရင္းမဟုတ္) ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း၊ ရန္ကုန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ၁၈ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၂။ 
11 Patrick (အမည္ရင္းမဟုတ္) ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း၊ ခ်င္းမုိင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ၁၃ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၂။ 
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ေကာက္ပြဲတြင္ပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္ၿပီး အမ်ဳိးသားလြတ္ေတာ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားရွိသည့္ ရခုိင္ 
အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီ (RNDP) ႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကိုသပိတ္ေမွာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၁ တြင္ 
NLDႏွင့္အတူ ပါတီတစ္ရပ္အျဖစ္မွတ္ပုံတင္ခဲ့ေသာ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ALD) တို႔ ႏွင့္အတူ 
အသံဟိန္းလာခဲ့သည္။12 ႏွစ္ပါတီစလုံးတက္ၾကြလႈပ္ရွားထက္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈနည္းေသာ္လည္း 
ပုိက္လိုင္းစီမံကိန္းမွ အလားအလာရိွေသာ ဖြံ႕ၿဖဳိး ေရးဆိုင္ရာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကုိ ေတြ႕ျမင္ခ့ဲၿပီး ကခ်င္ 
ျပည္နယ္တြင္ တည္ေဆာက္သည့္ ျမစ္ဆံုဆည္ထက္ လူမႈဘ၀ေရးရာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ပ်က္စီးမႈမ်ားစြာနည္းပါးသည္ဟု RNDP အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴး ဦးဦးလွေစာက မွတ္ခ်က္ျပဳခ့ဲသည္။13 
တကယ္တမ္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ႏုိင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ ႏံွမႈမ်ားကုိ သူကႀကဳိဆိုေသာ္လည္း 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကုိ ေလးစားမႈ ပုိရိွေသာ အေမရိကန္ ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ တို႔ကုိ 
တ႐ုတ္ထက္ပိုမိုႏွစ္သက္သည္ဟု ဆိုသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ မိမိတို႔သည္ စီမံကိန္းကုိ ရပ္တန္႔ႏုိင္မည္မ 
ဟုတ္ေစကာမူ က်န္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားကုိ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ အသံုးျပဳသင့္ 
သည္ဟု ဦးဦးလွေစာက လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပခ့ဲၿပီး ယင္းရည္မွန္းခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ “၂၄ နာရီ 
မီးလင္းေရး ေကာ္မတီ” တစ္ရပ္ကုိ ထူေထာင္ရန္ အႀကံျပဳခ့ဲသည္။ ALD အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး 
ဦးေအးသာေအာင္ကလည္း လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ အလားတူထင္ျမင္ခ်က္မ်ဳိး ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ခ့ဲေသာ္လည္း 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ပါ၀င္မႈပုိမိုလိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရိွကန္ထရုိက္စာ 
ခ်ဳပ္မ်ားအရ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ “ဘာမွ မရရိွ” ဟု ဆိုသည္။ နည္းပညာပုိင္းဆိုင္ရာ အလုပ္သမားမ်ား 
အားလံုးကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွေခၚေဆာင္လာၿပီး အလုပ္ၾကမ္းသမားမ်ားစြာကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္းမွ ေခၚ 
ေဆာင္ခ့ဲသည္။14 လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ေဒသခံလႈပ္ရွားသူမ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္မွထြက္ရိွေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား 
ႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအရ အလြန္ပြင့္လင္းစြာေတာင္းဆိုခ့ဲၾကၿပီး ႏိုင္ငံတကာစြမ္းအင္ေစ်းကြက္တြင္ 





ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ျပည္တြင္းရိွ “အတြင္း” တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ႀကီးထြား 
ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈႏွင့္ထိေရာက္မႈတို႔ကုိ တိုးျမင့္လာေစရန္ ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံတကာ 
ကြန္ရက္မ်ားရိွၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးပတ္၀န္းက်င္တြင္ လ်င္ျမန္ ေသာ 
အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးမ်ားလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ေနေသာ “ျပင္ပ” အေျခ စုိက္ 
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစၿပီး ဆီေလ်ာ္ေနဆဲျဖစ္သည္။  
၂၀၁၃ ဒုတိယႏွစ္၀က္တြင္ ေရႊဓာတ္ေငြ႔ပုိင္းလိုင္းသည္  စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈျပဳလာမည္ျဖစ္သလို 
ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုးတြင္လည္း လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ သိသာေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစမည့္ အလားအလာမ်ားရိွသည္ စြမ္းအင္ႏွင့္ သယံဇာတစီမံကိန္းမ်ား လာမည့္ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္း 
အမ်ားအျပားေပၚထြက္လာဖြယ္ရိွသည္။ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အဆိုပါစီမံကိန္း မ်ား၏ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ အေရးႀကီးေသာ အျခားအျမင္တစ္ရပ္ျဖင့္ ပါ၀င္ႏုိင္႐ံုသာမ က 
ျမန္မာ့အေရးတြင္ အတြင္းရိွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အႀကဳံရိွသူမ်ားသည္ ျမန္မာ 
အစုိးရႏွင့္ ယင္း၏ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ဆိုးဆိုးရြားရြားလစ္ဟင္းေနသည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ပညာ 
ရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိလည္း ေထာက္ပ့ံေပးသြားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  
12 ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ဆံုးျဖတ္ခ်တ္ခ်ျပီးမၾကာမီတြင္ပင္  ပါတီအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ၏ေနအိမ္ေရွ႕တြင္ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ 
ေက်ာ္ၾကာခ်ထားေသာ အရပ္ဝတ္ႏွင့္လံုျခဳေံရးမ်ား ကုိဖယ္ရွားေပးခ့ဲသည္ဟုသိရသည္။ ဦးေအးသာေအာင္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း၊ ရန္ကုန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ၂၀ 
ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၂။ (ေဇာ္ျမတ္လင္း ရခုိင္ဘာသာမွျပန္ဆုိေပးသည္) 
13 ဦးဦးလွေစာႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း၊ ရန္ကုန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ၂၀ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၂။ 
14 ဦးေအးသာေအာင္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း၊ ရန္ကုန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ၂၀ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၂။ (ေဇာ္ျမတ္လင္း ရခုိင္ဘာသာမွျပန္ဆုိေပးသည္) 
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ယခုစာတမ္းတြင္ဆုိလုိသည္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာဖြံ႕ၿဖဳိးမႈဆုိသည္မွာ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ရင္းျမစ္ 
မ်ားကို ယခင္ကထက္ မွ်တစြာခြဲေ၀လာျခင္း၊ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ အာဏာမ်ားကို ယခင္ကထက္ 
ဥပေဒစိုး မိုးမႈအရ လက္ခံရရွိျခင္းႏွင့္ က်င့္သုံးျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ စံႏႈန္းသည ္ပထစံႏႈန္းကို မျဖစ္ 
မေနလုိက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာရွိသူ 
မ်ားၾကား အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ရလဒ္မ်ားျဖစ္သည္။  
 
ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖဳိးမႈကို ကၽြႏု္ပ္တုိ ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ေလ့လာသင့္သနည္း။  
 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ျပည့္စုံေသာ ေကာက္ခ်က္ခ်ရန္ႏွင့္ ျမန္မာအေျခအေနမ်ားကို ခန္႔မွန္းရန္ မူေဘာင္တစ္ခုကို 
ေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  
 
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖဳိးမႈကို ဘယ္လုိေလ့လာသုံးသပ္မႈျပဳမည္နည္း။  
 
ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္၏ ျပင္းျပေသာဆႏၵႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုသာ ဦးတည္မည့္အစား 
မ်ားစြာေသာ ႏုိင္ငံေရးအာဏာရွိသူမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဦးတည္ရန္ လုိ 
အပ္သည္။  
 
၂၀၁၃ တြင ္ျမန္မာႏ့ို္င္ငေံရးဖြ႕ံၿဖဳးိမႈ၏ ဆုခံ်ကပ္ြဳ ငိ ္ ့
 
ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သမၼတျဖစ္ေရးအိပ္မက္အတြက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခ 
ခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး 
 
ယခုမွစၿပီး လာမည့္တစ္ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ႏွစ္ကာလအတြင္း သမၼတ၏ အရည္အခ်င္းမ်ားအတြက္ ၂၀၀၈ 
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေတာင္းဆုိမႈသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖဳိးမႈ၏ ဆုံခ်က္ပြဳိင့္ျဖစ္လာလိမ့္ မည္။ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၁၅တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သမၼတျဖစ္ေရးအတြက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္လုိ 
ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  
 
ျမန္မာ့ႏုိင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အဂၤလိပ္လူမ်ဳိးႏွင့္လက္ 
ထပ္ခဲ့ၿပီး အဂၤလန္ႏုိင္ငံသား သားႏွစ္ေယာက္ရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံ၏ သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံ 
158 
ႏုိင္မည့္မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတျဖစ္ေရးအတြက္ မိမိေရြးေကာက္ပြဲယွဥ္ၿပဳိင္လုိ ေၾကာင္း 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏ ျပင္းျပေသာဆႏၵကို အႀကိမ္မ်ားစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ သူမ၏ 
သမၼတျဖစ္ေရးအိပ္မက္ကို သူမ အမွန္တကယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္လုိလွ်င္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ လုံေလာက္ေသာေထာက္ခံမႈရရွိေအာင္ သူမလႈံ႕ေဆာ္စည္း႐ုံးရမည္ျဖစ္သည္။15  
 
လတ္တေလာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားအရ ၂၀၁၂ တြင္ သမၼတျဖစ္ေရးအတြက္ သူမသာ တကယ္ 
တန္းလုပ္ေဆာင္မည္ဆုိပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လုံေလာက္ေသာ မဲအေရအတြက္ကို ရႏိုင္ 
သည္။ ရွည္ၾကာခဲ့ေသာ အတိတ္ကာလတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 
(NLD) တုိ႔သည္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအေရးအတြက္ သူမဦးေဆာင္ကာ စစ္အစုိးရအား မဆုတ္မနစ္ 
တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ႀကဳိးပမ္းခဲ့မႈေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီျပယုဂ္ျဖစ္ခဲ့ ၿပီး 
သာမန္လူထု၏ ေထာက္ခံမႈရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္ရန္ အတြက္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လာမည့္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ရန္ သူတုိ႔က ေထာက္ခံၾကသည္။ 
 
ယင္းေနရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရးကို NLD ကေထာက္ခံခဲ့သည့္ အခ်က္မွာ ယင္းတုိ႔ 
လုပ္ေနၾကအတုိင္း လမ္းေပၚထြက္ စီတန္းလမ္းေလွ်ာက္ျခင္းကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို မလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
သည္။ ထုိအစား ယင္းတုိ႔၏ ေထာက္ခံမႈကိုျပသရန္ လႊတ္ေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခ ခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး 
ေကာ္မတီတြင္ပါ၀င္ျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပက္သက္ေသာ ႏုိင္ငံတကာေဆြးေႏြး 
ပဲြမ်ားတြင္ပါ၀င္ျခင္းမ်ားကဲ့သုိ႔ တရား ဥပေဒဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုသာလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္ 
တည္းမွာပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရးအေဆာက္အအုံတြင္ လက္နက္ကိုင္ 
တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပက္သက္ေသာ သူမ၏ အျမင္မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထုတ္ဖာ္ေျပာဆုိျခင္းျဖင့္ စစ္တပ္ 
ေထာက္ခံမႈရရန္ ႀကဳိးပမ္းခဲ့သည္။  
 
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနာက္ဆုံးထုတ္ေဖာ္ျပသ 
ခ်က္မွာ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး NLD သာ အမ်ားစု အႏုိင္ရခဲ့ပါက ေနာက္  
သမၼတအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ သူမႏွင့္ NLD တုိ႔သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ကို 
ႀကဳိးပမ္းၾကသည္။ 
 
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္ ့NLD တုိ႔၏ ေတာင္းဆုိမႈကို 
အာဏာရပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက အမ်ဳိးမ်ဳိးတုံ႔ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ဦးေအာင္မင္းက ေကာင္းေသာတုံ႔ျပန္မႈေပး 
ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD တုိ႔၏ ေတာင္းဆုိမႈကို မိမိေထာက္ခံသည္ဟု သူက ေျပာဆုိခဲ့ 
သည္။ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီ USDP ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးေဌးဦးက ဆုိးေသာ တုံ႔ျပန္မႈ 
ေပးခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ အစီစဥ္မရွိဟု သူက ဆုိသည္။ သမၼ 
တဦးသိန္းစိန္က ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေပ်ာင္းတုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။ အဆုိပါကိစၥကို ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လြတ္ေတာ္က ဆုံး 
ျဖတ္ၾကလိမ့္မည္ဟုတ္ သူက ဆုိသည္။  
 
အျပည္အလွန္ေျပာဆုိမႈမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ဖြံ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ယခုႏွင့္တြင္ ျပင္ဆင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ ဟု 
15 ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒ၊ အခန္း (၃) နုိင္ငံေတာ္သမၼတနွင့္ ဒတိုယသမၼတမ်ား၊ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) တြင္ေအာက္ပါ 
အတုိင္း ျပဌန္း ထားပါသည္။ 
“မိမိကုိယ္တုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏မိဘ တစ္ပါးပါး ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ဇနီးသ့ုိမဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ တရား 
ဝင္သားသမီးတစ္ဦးဦးေသာ္လည္းေကာင္း၊ထုိတရားဝင္သားသမီးတစ္ဦးဦး၏ဇနီးသ့ုိမဟုတ္ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္းနုိင္ငံျခားအစုိးရ၏ 
ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ကုိ ခံယူ ေစာင့္ေရွာက္ရုိေသသူသ့ုိမဟုတ္ နုိင္ငံျခားအစုိးရ၏လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူသ့ုိမဟုတ္တုိင္းတစ္ပါး၏ နုိင္ငံသားျဖစ္သူ 
မ်ားမျဖစ္ေစရ၊ထုိသူမ်ားသည္ နုိင္ငံျခားအစုိးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူေသာ္လည္းေကာင္း၊တုိင္းတစ္ပါး၏ နုိင္ငံသားေသာ္လည္းေကာင္းခံစား ရေသာ 
အခြင့္အေရးမ်ားနွင့္ ေက်းဇူး ခံစားခြင့္မ်ားကုိ ခံစားနုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ားမျဖစ္ေစရ၊” 
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ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။  
 
ဒုတိယအခ်က္ေေနျဖင့္ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆုိမႈကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္း 
ပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရး 
  
ဥပေဒအရ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေဒသခံလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ LAFM မ်ားကို နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ 
BGF အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ ဗဟိုအစုိးရက လုိလားသည္။ ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ 
စိတ္ေက်နပ္ေလာက္ဖြယ္မရွိဟု LAFM မ်ားက ယူဆၿပီး ဗဟိုအစိုးရ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျငင္းဆုိခဲ့သည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ ဗဟိုအစိုးရက ယင္းတုိ႔အား တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။  
 
ယခုအခ်ိန္တြင္ ဗဟုိအစိုးရသည္ “ေခ်ာ့တစ္ခါ ေျခာက္တစ္လွည့္” မဟာဗ်ဴဟာကို က်င့္သုံးသည္။ တုိက္ပြဲ 
မ်ားျဖစ္ပြားေနခ်ိန္မွာပင္ ပဋိပကၡကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အဆုံးသတ္ရန္ ဗဟုိအစိုးရက Union Peace Making 
Committee ႏွင့္ Union Peace Working Committee ႏွစ္ရပ္ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ 
ဗဟုိ အစိုးရသည္ LAFM ေျခာက္ဖြဲ႕ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ 
ဗဟုိအစိုးရ ႏွင့္ ဆက္လက္တုိက္ခုိက္ေနေသာ အဖြဲ႕တစ္ခုမွာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ KIO ျဖစ္သည္။ 
ပဋိပကၡ မ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနရသည့္ အေၾကာင္းမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ 
ကနဦးသေဘာတူညီခ်က္ မ်ားကို ႏွစ္ဖက္စလုံးက သေဘာမတူႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  
 
လတ္တေလာ ပဋိပကၡမ်ား၏ အဓိကအေၾကာင္းတရားမွာ ဗဟုိအစုိးရက ၁၉၄၇ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို ေဖာက္ 
ဖ်က္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု KIO ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေထာက္ျပသည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရေအာက္ တြင္ 
လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားကို ပထမဆုံး ေျဖရွင္း 
ၿပီးမွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ညိွႏႈိင္းသင့္သည္ဟု ယင္းတုိ႔က ယူဆသည္။ ဗဟို အစိုးရ 
ကမူ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိုသာ ဦးစြာသေဘာတူၿပီး ႏုိင္ငံေရးအရ အေျဖရွာမည့္အစီအစဥ္မ်ားကို 
ညိွႏႈိင္းမည္ဟု တစ္စိုက္မတ္မတ္ေျပာဆုိခဲ့သည္။  
 
ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ LAFM မ်ားၾကား အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးမ်ားကုိၾကည့္ၿပီး ပဋိပကၡမ်ား၏ ဆုံခ်က္မွာ အခြင့္ 
အေရးမ်ားခြဲေ၀ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။ ၁၉၄၇ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ပါ အျမင့္ဆုံးကိုယ္ပိုင္အုပ္ 
ခ်ဳပ္ခြင့္ကို KIO က လုိခ်င္သည္။ ဗဟိုအစိုးရကမူ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားမ်ားလုိလားေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ 
ခ်ဳပ္ခြင့္ကို မေပးလုိေပ။ ကာလရွည္ ပဋိပကၡမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖဳိးမႈတြင္ 
အခြင့္အေရးမ်ား မွ်တစြာခြဲေ၀ျခင္း စံႏႈန္းမ်ားကို အေလးထားရမည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ထပ္မံေတြ႕ရွိရျပန္သည္။ 
မူလအေျခအေနကို ျပန္သြားျခင္းႏွင့္ အာဏာကုိက်င့္သုံးျခင္း စံႏႈန္းသည္ ယခင္စံႏႈန္းမ်ားကို လုိက္နာရ 
မည္ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔မဟုတ္လွ်င္ ရလဒ္သည္ ပမာဏႀကီးမားေသာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္သြားဖြယ္ရွိ ၿပီး 
ပုိမုိျပင္းထန္ေသာ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားဆီ ေရာက္ရွိသြားဖြယ္ရွိသည္။  
 
တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကို ရပ္ၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ၂၀၁၃ တြင္ ဗဟုိအစိုးရ 
က တစ္ဖက္သတ္ေၾကညာခဲ့သည္။ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
ပါ၀င္ၿပီး ျမစ္ႀကီးနားရွိ Magweal ခန္းမတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပခဲ့သည္။  
 
ဗဟုိအစိုးရႏွင့္ KIO ၾကား အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ လြတ္ေတာ္တြင္ မွ်တ 
ေသာ ခြဲေ၀မႈကိုတုိးျမွင့္ေရးကဲ့သုိ႔ အာဏာက်င့္သုံးမႈ၏ မူလူအေျခအေနကို တုိးျမွင့္ႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ အခြင့္ 




ျပႆနာေျပလည္ေရး အဓိကေသာ့ခ်က္မွာ ဗဟုိအစိုးရ၏ ႐ုိးေျဖာင့္မႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ 
ကခ်င္ႏွင့္ အျခားတုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရန္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပင္လုံသေဘာတူ 




ျမနမ္ာႏိငုင္ံအေမရကိနႏ္ွင့္ဂ်ပနတ္ို႔၏ မ၀ူါဒအၾကား ပးူေပါငး္ေဆာင္ရြကမ္ႈႏွင့္ ၿပိဳ ငဆ္ ိုငမ္ႈ 
 
Cooperation and   Competition between   U.S.   and   Japan’s  Policy towards   Myanmar 
 
Bi   Shihong 
School of   International Studies, Yunnan University 
bishihonggms@qq.com 
 
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ႏွစ္ေပါင္း၂၀ အတြင္းပထမဆံုးအႀကိမ္က်င္းပခဲ့သည့္ 
အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ မတ္လတြင္ စစ္အစိုးရ၏ေနရာကို ေရြးေကာက္ခံအစိုးရက 
၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာအတိုက္အခံပါတီ 
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ျပီး ပါတီေခါင္းေဆာင္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း မဲအျပတ္အသတ္အႏုိင္ရကာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနအေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္၏ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားေဆာင္ၾကဥ္းလာခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ႏွင့္ဂ်ပန္တို႔အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ လည္းေကာင္းတို႔၏ 
ဆက္ဆံေရးတိုးျမႇင့္ရန္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိခဲ့ကာ ျမန္မာ့ သံတမန္ေရးအတြက္ ေနရာက်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။ 
အေမရိကန္ႏွင့္ဂ်ပန္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ အဆက္မျပတ္ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ 
ျမန္မာအစုိးရသစ္ႏွင့္ထိေရာက္ၿပီး လက္ေတြ႕က်ေသာ ဒိုင္ယာေလာ့မ်ားျပဳလုပ္ကာ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားစတင္ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေမရိကန္ႏွင့္ 
ဂ်ပန္မူ၀ါဒအၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈတို႔ သည္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရးႏွင့္ 
ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံေရးတြင္ မ်က္ႏွာစာမ်ားစြာ သက္ေရာက္လိမ့္မည္ကို ယံုမွားသံသယရွိစရာ 
အေၾကာင္းမျမင္ေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔၏ မူ၀ါဒမ်ားကို သံုးသပ္ရင္း ယခုစာတမ္းကို 
ဂ်ပန္ႏွင့္ အေမရိ ကန္ၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
တ႐ုတ္အေပၚလႊမ္းမိုးမႈကိုလည္းေဆြးေႏြးသြား မည္ျဖစ္သည္။  
 
အိုဘားမားအစိုးရအာဏာရရွိကတည္းက အေရွ႕ေတာင္အာရွအား ၎၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဦးစားေပးအျဖစ္ 
အစိုးရ အေလးထားခဲ့ၿပီး “အေရွ႕ေတာင္အာရွသို႔ ျပန္လာျခင္း”ဟုေၾကညာကာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတိုးျမႇင့္ ၿပီး“Lower Mekong Initiative”(LMI) ယႏၱယားအသစ္ကို အဆိုျပဳကာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ၎၏မူ၀ါဒခ်ိန္ညႇိျခင္းကို လည္း ထည့္သြင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ 
အေမရိကန္၏ျပင္လြယ္၊ ေျပာင္းလြယ္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရးေပၚလစီသည္ အေမရိကန္၏ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ 
မဟာဗ်ဴဟာခ်ိန္ညႇိမႈ၏ ေရွာင္လြဲမရႏုိင္ေသာ ရလဒ္တစ္ခုျဖစ္ကာ အေမရိကန္၏ အေရွ႕ေတာင္ အာရွသို႔ 
ျပန္လာျခင္းမဟာဗ်ဴဟာ၏ ေရွာင္လြဲမရႏုိင္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ရပ္ေနႏွင့္လည္းျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္ 
အျမင္မွၾကည့္ လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေမရိကန္၏ ျပင္လြယ္ေျပာင္းလြယ္ျဖစ္ေသာ 
ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရးေပၚလက္စီသည္ ထိေရာက္ေသာ ပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ အထီးက်န္ျဖစ္ေစမႈ မူ၀ါဒႏွင့္ 
ျမန္မာ၏ျပည္တြင္းေရးႏွင့္ ျပင္ပအေျခအေနတို႔ကို ၎၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ အေမရိ ကန္က 
ေရာင္ျပန္ဟပ္ျခင္းအေပၚတြင္ အေျခခံခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚအေမရိကန္မူ၀ါဒသည္ 
ကာလ ၾကာရွည္ အေရးယူပိတ္ဆို႔ျခင္းႏွင့္ အထီးက်န္ျဖစ္ေစျခင္းမွ လက္ေတြ႕က်ေသာ 
ႏွစ္လမ္းသြားထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈသို႔ ေျပာင္းလဲလာ ခဲ့ၿပီး သံတမန္ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈႏွင့္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈကို 
တစ္ခ်ိန္တည္းျပဳလုပ္သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို တိုးတက္ရန္ 
ဆႏၵရွိေၾကာင္းကို အေမရိကန္က စဥ္ဆက္မျပတ္ျပသခဲ့သည္။ လက္ေတြ႕လည္းက်င့္သံုးခဲ့ သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ 
ဒီဇင္ဘာလ အေစာပိုင္းတြင္ ဟီလာရီ၏ ျမန္မာခရီးစဥ္အတြင္း LMI ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးယႏၱယားတြင္ 
သံတမန္ေရးရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူအျဖစ္ပါ၀င္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ဟီလာရီအား 
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အထူးတလည္ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ ဟီလာရီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္တြင္ အေမရိကန္-ျမန္မာဆက္ဆံေရး၏ 
စာမ်က္ႏွာသစ္ကုိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၎သည္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွသို႔ ျပန္လာျခင္း မဟာဗ်ဴဟာ၏ အေရးႀကီးေသာ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ 
ပထမဆံုးအႀကိမ္သြားေရာက္လည္ပတ္သည့္ အေမရိကန္သမၼတျဖစ္သူ အုိဘားမားသည္ သမၼတဦး 
သိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ကို ရန္ကုန္တြင္ ေတြ႕ဆံုကာ အေမရိကန္က 
ျမန္မာႏုိင္ငံအားဘ႑ာေရးအကူအညီေဒၚ လာသန္း ၁၇၀ ေထာက္ပံ့မည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ အိုဘားမား၏ 
(၆)နာရီၾကာ ျမန္မာခရီးစဥ္သည္ ႐ုပ္ျပထက္ လက္ေတြ႕ပိုက် ခဲ့သည္။ 
စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆံုးသတ္သြားေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ အားေပးမႈအျဖစ္ 
ယူဆရ သည္။  
 
အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ တ႐ုတ္၏ လႊမ္းမိုးမႈတိုးပြားလာျခင္းကို ေလ်ာ့ခ်ေနေသာ အေမရိကန္၏ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွသို႔ ျပန္လာ ျခင္း၏ မဟာဗ်ဴဟာ မ႑ိဳင္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေမရိကန္က 
လိုအပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက က်ယ္ျပန္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတကာအလယ္တြင္ 
အထီးက်န္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းသည့္ အခြင့္အေရးကို အိုဘာမားအစိုးရ မွ 
ဆုတ္ကိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်ယ္ေျပာေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ အာရပ္ေႏြဦး၏ 
လႊမ္းမိုးမႈတို႔သည္ အေရွ႕အာရွတြင္ အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အသြင္းေျပာင္းေစျခင္းျဖစ္ေစမည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။ 
 
ျပည္သူသန္းေပါင္း(၅၀)ေက်ာ္ရွိေသာ အလားအလာေကာင္းသည့္ ေစ်းကြက္ႀကီးႏွင့္ 
စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖူးပြင့္လာမႈကို ဂ်ပန္က ႀကီးစြာသတိျပဳမိခဲ့သည္။ 
ဂ်ပန္အတြက္မူ ပစိဖိတ္သို႔ ဂ်ပန္၀င္ေရာက္ႏိုင္မည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းလုိင္းသည့္ 
အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ခဲ့သည္။ ေရရွည္ မဟာဗ်ဴဟာအျမင္မွ ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ သံတမန္ ေရး 
အေပၚဂ်ပန္က စိုးမိုးႏိုင္ရန္ၿပိဳင္ဆိုင္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေပါႂကြယ္၀လွေသာ သံယံဇာတမ်ားအား 
တ႐ုတ္ႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းတို႔ သည္ ၎၏ အဏၰ၀ါေရေၾကာင္းအသက္ေသြးေၾကာကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္မွာ 
အလြန္အေရးႀကီးသည္။ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၎၏ လႊမ္းမိုးမႈကို 
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ တ႐ုတ္လႊမ္းမိုးမႈ၏ၾကား၀င္လာမႈကို ကာကြယ္ ရန္အလိုငွာ ဂ်ပန္အစိုးရသည္ 
ေတာင္ဘက္သို႔ တ႐ုတ္ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္ဟူေသာ သီအိုရီကို ဆက္လက္ ျဖန္႔လ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ အေၾကာက္တရားမ်ား တိုးပြားလာၿပီး တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ေတာင္ဘက္သို႔ 
အင္အားအသံုးျပဳ လာမည္ကို စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။  
 
ျမနမ္ာႏိုငင္အံေပၚဂ်ပန၏္ မ၀ူါဒမ်ားမာွ ေအာကပ္ါအတိငုး္ျဖစသ္ည။္  
 
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံၾကား ဒိုင္ယာေလာ့ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား 
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး အတြက္ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ကို ငါးစာအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း၊ 
ျမန္မာေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းကုိ ကူညီျခင္း၊ အေမရိကန္-ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ 
ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈကိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အ 
ေရးအေျခအေနေပၚအာ႐ံုစုိက္မႈအေပၚ အၿမဲမျပတ္ေပးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားတြင္ 
အစားအေသာက္ႏွင့္ အ၀တ္ အထည္လံုေလာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ယင္းတို႔သည္ စစ္အစိုးရအား 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုၿပီး မိမိတို႔အား အာဏာပိုမိုလြဲေပးရန္ ေတာင္းဆိုၾကမည္ျဖစ္သည္။ 
ထိုအတိုင္းသာ ျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာသည္ ဂ်ပန္ေမွ်ာ္လင့္သို႔ ဒီမိုကရက္ 
တစ္ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 
ၾကား၀င္မႈမူ၀ါဒကို အၿမဲက်င့္ သံုးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေစ်းကြက္စီးပြားေရးသို႔ သြားရာလမ္းကို လမ္းညႊန္ရာတြင္ 
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အလြန္အေရးႀကီးေသာ က႑တစ္ရပ္မွ ပါ၀င္ခဲ့ သည္။ ဂ်ပန္သည္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတို႔ႏွင့္ 
ခပ္လွမ္းလွမ္းေနခဲ့ၿပီး ျမန္မာအစိုးရႏွင့ ္အလြန္နီးကပ္ေသာ ဆက္ ဆံေရးရွိခဲ့ကာ နည္းနည္းေပးမ်ားမ်ားယူ 
မူ၀ါဒကို က်င့္သံုးသည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ခပ္လွမ္းလွမ္းေနရန္အၿမဲတမ္း နားခ်ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္သည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီအသြင္းကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို 
သက္ေရာက္ မႈရွိေစရန္ စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာအကူအညီမ်ားေပးျခင္း၊ မူ၀ါဒေရးရာႏွင့ ္
ဒိုင္ယာေလာ့မ်ားအျပန္အလွန္ဖယ္လွယ္ျခင္း၊ လူ႔ စြမ္းအားရင္းျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ 
ကုန္သြယ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ တိုက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား အစရွိသျဖင့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။  
 
အုိဘားမားအစုိးရ၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွသို႔ ျပန္လာျခင္းႏွင့္ 
ျပင္လြယ္ေျပာင္းလြယ္ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရးအက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ ဂ်ပန္အစိုးရက အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ 
တန္ဖိုးအေျချပဳသံတမန္ေရးရာ စနစ္အပါအ၀င္ တ႐ုတ္ကို ၀န္းရံပိတ္ဆို႔ေရးအုပ္စုတြင္ 
ပါ၀င္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းျခင္းႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ သံတမန္ေရးရာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမၾကာမၾကာ 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရ မွ ေရြးေကာက္ခံ အစိုးရတို႔အသြင္ကူးေျပာင္းေနေသာ ျမန္မာႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို 
ဂ်ပန္က ေနာက္ထပ္ဖြံ႕ၿဖိဳးလိုေသာေၾကာင့္ ယခင္ ဂ်ပန္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ကတိမ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ရွားပါးသတၱဳမ်ားကဲ့သို႔ ေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ား၏ 
ပူးတြဲဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ေစ်းကြက္ႏွင့္ေပါၾကြယ္၀ေသာ လူသားအရင္းျမစ္မ်ားကို အာ႐ံုစုိက္ျခင္း 
စသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ဂ်ပန္သည္ 
ပိုၿပီး တက္ၾကြသည့္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာအတြက္ဘ႑ာေရးအကူအညီမ်ားအားေကာင္းေစရန္ 
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈသေဘာတူညီခ်က္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တ႐ုတ္၏ လႊမ္းမိုးမႈကို ၀န္းရံပိတ္ဆို႔ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆက္ဆံေရးတိုးျမႇင့္ျခင္းတို႔မွ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ျခင္းကို အေထာက္အကူျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ပထ၀ီႏုိင္ငံေရး တည္ေနရာသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္ဟု အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏွစ္ႏုိင္ငံလံုးက ယူဆၾက 
သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕အာရွ၊ ေတာင္အာရွ ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတို႔၏ဗဟုိတြင္ တည္ရွိေနသည္။ 
အိႏၵိယသမုဒၵရာသို႔ တ႐ုတ္၏ ေတာင္ဘက္ထြက္ေပါက္မွတစ္ဆင့္ အသက္သာဆံုး 
လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔သည္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ ၎တို႔၏ လြမ္းမိုးမႈတို႔အတြက္ 
တ႐ုတ္ႏွင့္ သဘာ၀အားျဖင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး အထက္တန္းလႊာမ်ားကမူ တ႐ုတ္ႏွင့္ 
အိႏၵိယၾကားရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ တည္ေနရာသည္ ၎၏ ေပၚၾကြယ္၀ေသာ သဘာ 
သံယံဇတထက္ပိုအေရးႀကီးသည္ဟုလည္းယူဆၾကသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအၾကား 
ဆက္လက္ျဖစ္ထြန္းေနသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ ဆံေရးကို ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညႇိရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ မိမိတို႔ဆက္ဆံေရးကို 
ေနာက္ထပ္တိုးျမႇင့္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ ရန္မွာ မလြဲမေသြလိုအပ္ သည္ဟု အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံးက 
သေဘာေပါက္ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားသည့္ ၎၏ အေရးယူပိတ္ဆို႔ မႈမ်ားကို 
အျပည့္အ၀႐ုပ္သိမ္းရန္မွာ အေမရိကန္အတြက္အခ်ိန္မ်ားစြာယူရဦးမည္ျဖစ္သည့္တိုင္ ေနာက္ဆံုးတြင္ 
အေမရိကန္ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ၎၏ 
လႊမ္းမိုးမႈမ်ားတြင္ေနာက္ထပ္ျမႇင့္တင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသ 
တစ္ခုလံုးကိုပင္ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ 
၎၏ဆက္ဆံေရးကို တိုးျမႇင့္ေန ခ်ိန္တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွသို႔ျပန္လာျခင္းမဟာဗ်ဴဟာကို အေမရိကန္ႏွင့္ 
အနီးကပ္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏွင့္ ၎တို႔၏ ဆက္ဆံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို စဥ္းစားခ်ိန္တြင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတိုး ျမႇင့္ရန္အလုိငွာ ၎တုိ႔အၾကားနီးကပ္ေသာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ မူ၀ါဒပိုင္ဆိုင္ရာညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔က 
အႀကီးအက်ယ္အာ႐ံုစိုက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္၏သံတမန္ေရးရာ အေျခခံသည္ အေမရိကန္ 
ဂ်ပန္မဟာမိတ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎၏အေရးႀကီးေသာ သံတမန္ေရးရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ဂ်ပန္က 
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အေမရိကန္ႏွင့္ နီးနီး ကပ္ကပ္အၿမဲအျပန္အလွန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ 
ဂ်ပန္အတြက္ အဘယ္ေၾကာင့္အေရးႀကီးသည္ ကို အေမရိကန္က အျပည့္အ၀နားမလည္ႏိုင္သည္မွာ 
ထင္ရွားေနသည္။ ဂ်ပန္-ျမန္မာအထူးဆက္ဆံေရးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဂ်ပန္အက်ဳိး စီးပြားမ်ားကို 
ဆက္လက္ထိန္းထားႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္သည္စစ္အစိုးရကာလအတြင္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚဖိအားေပးျခင္းသာမကနီးကပ္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားလည္း ထားရွိခဲ့သည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚအေရးယူပိတ္ဆို႔ေရးတြင္ ဂ်ပန္က အမ်ားႏွင့္ျခားနားခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္၏အခြင့္အေရးပဓာန၀ါဒႏွင့္ 
လက္ေတြ႕ ပဓာန၀ါဒကိုက်င့္သံုးကာ အေမရိကန္ႏွင့္မတူဘဲ မ်က္ႏွာစာႏွစ္ရပ္ျဖင့္ဆက္ဆံခဲ့ သည္။ 
 
ဂ်ပန္အတြက္မူအေမရိကန္၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွသို႔ျပန္လာျခင္း၊ LMI ႏွင့္ အလ်င္အျမန္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေသာ 
အေမရိကန္-ျမန္မာ နီးကပ္သည့္ ဆက္ဆံေရးအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ျပင္ဆင္မႈမျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။ ဂ်ပန္-
အေမရိကန္ မဟာမိတ္ ျဖစ္ျခင္းကို အား ေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္ကို ၀န္းရံပိတ္ဆုိ႔ရန္ 
ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည့္ မတူေသာ ထိုအေျခအေနေၾကာင့္ ဂ်ပန္မွာ ဇေ၀ ဇ၀ါျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ၎၏ ေပၚလက္စီတြင္ ဂ်ပန္က ေဖာ္ေဆာင္မႈသည္ အေမရိကန္၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွ 
သို႔ျပန္လာျခင္း မဟာဗ်ဴဟာထက္အနည္းငယ္နိမ့္ပါးခဲ့သည္။ အေမရိကန္ေၾကာင့္ ဂ်ပန္-ျမန္မာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနယ္ပယ္ သည္ အနည္းငယ္ေလ်ာ့ပါးသြားခဲ့သည္။ မၾကာမီႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ 
အေမရိကန္က ပိုမိုအာ႐ံုစိုက္လာေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ၎၏လႊမ္းမိုးမူႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
စိုးရိမ္မႈမ်ားျဖစ္ကာ ေဒသတြင္း၌ ၎၏ ဦးေဆာင္အေနအထား တည္ၿမဲေစရန္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတိုးျမႇင့္ခဲ့သည္။ အျခားတစ္ဖက္မွ ၾကည့္လွ်င္ 
အေမရိကန္၏အားေကာင္း ေသာ ၾကား၀င္မႈသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွအေပၚ ဂ်ပန္၏လႊမ္းမိုးမႈသည္ 
အားနည္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ တြင္ ဦးေဆာင္ေနရာကို အေမရိကန္ႏွင့္ 
ဂ်ပန္တို႔အၿပိဳင္လုၾကျခင္းသည္ ၀ိေရာဓိတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ တက္ၾကြေသာ ျပင္လြယ္ ေျပာင္းလြယ္ 
ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈကို က်င့္သံုးသည့္ အေမရိကန္ႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္းေသာ ၾကား၀င္မႈကို က်င့္သံုးသည့္ 
ဂ်ပန္တို႔ႏွစ္ဦးစလံုးရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာအေပၚ မိမိတု႔ိ၏ လႊမ္းမိုးမႈကို ခ်ဲထြင္ရန္ျဖစ္ၿပီး 
ထုိရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ ယင္းႏွစ္ႏိုင္ငံ ၾကားၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားပိုမိုျဖစ္ပြားလာမည္။ မတူညီေသာ 
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္မႈကို ကိုင္ဆြဲထားေသာ အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔သည္ ယင္းေဒသ၏ 
မဟာဗ်ဴဟာ အက်ဳိးစီးပြားမွာ မၾကားေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုတိုက္ လ်က္ရွိကာ 
အဆိုပါႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားၿပိဳင္ဆိုင္မႈႏွင့ ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ထပ္ခါတစ္လဲလဲျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ျပန္ 
လာျခင္းႏွင့္ ဂ်ပန္၏ အေနအထားတိုးျမႇင့္ျခင္း ႏွစ္ခုစလံုးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ၎တို႔၏ လႊမ္းမိုးမႈကို 
တိုးျမႇင့္ၿပီး အထက္စီးရ ယူရန္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ၎တို႔၏ ဆက္ဆံေရးတိုးျမႇင့္ရန္ 
အနီးကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ၾက မည္ျဖစ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ၎တို႔၏ 
လႊမ္းမိုးမႈအတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို ေရွာင္လႊဲရမည္မဟုတ္ေပ။ ထိုသုိ႔ ၀ေရာဓိေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
သံတမန္ေရးရာနယ္ပယ္သည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္ၿပီး အေနာက္ေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆက္ဆံေရးလည္း 
တိုးျမႇင့္လာမည္ျဖစ္ သည္။ 
 
နိဂံုးခ်ဳပ္အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပထ၀ီ၀င္ႏုိင္ငံေရး နယ္ျခားလံုၿခံဳေရး စြမ္းအင္ဖူလံုေရးတို႔တြင္ တ႐ုတ္အတြက္ 
အလြန္အေရးႀကီး သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တ႐ုတ္၏ ဘ႑ာေရး အက်ဳိးစီးပြားလည္း မ်ားစြာရွိေနသည္။ 
မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မ်က္ႏွာစာေပါင္းစံုသံတမန္ေရးႏွင့္ ပါ၀ါခ်ိန္ခြင့္ရွာညႇိေရးကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယကဲ့သို႔ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကိုလည္း တုိးျမႇင့္ကာ 
အေမရိကန္အပါအ၀င္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔ႏွင့္ဆက္ဆံေရးကိုလည္း 
တိုးျမႇင့္ေအာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ကမူ တည္ၿငိမ္းၿပီးၾကြယ္၀လာေသာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ရပ္ကို ျမင္ေတြ႕ရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ဘံုအက်ဳိးစီးပြားအခ်ဳိ႕ႏွင့္အတူ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္တို႔ သံတမန္ေရးအရ 
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ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေနရာတစ္ခုရွိလာမည္ျဖစ္သည္။အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔၏ မၾကာေသးမီက 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရင္း တ႐ုတ္သည္ သတိႏွင့္ ရွိေနမည့္ပံုေပၚသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ 
အိုဘားမားအစိုးရ၏ အေရွ႕ေတာင္ အာရွသို႔ ျပန္လာျခင္းႏွင့္ တက္ၾကြေသာ 
ျပင္လြယ္ေျပာင္းလြယ္ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈႏွင့္ ဂ်ပန္၏ တန္ဖိုးအေျချပဳ သံတမန္ေရးရာတို႔ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ 
နီးကပ္ေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာဆက္ဆံေရးတို႔သည္ တ႐ုတ္ကို ရည္ရြယ္သည္မွာ ရွင္းလင္းေနၿပီး 
မဟာဗ်ဴဟာမ်က္ႏွာစာတြင္ တ႐ုတ္၏ လႊမ္းမိုးမႈကို ၀န္းရံပိတ္ဆို႔ရန္စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ အျပင္ 
အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔သည္ တ႐ုတ္ကို ၀န္းရံပိတ္ဆို႔ရန္ ႏုိင္ငံေရး၊ သံတမန္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးႏွင့္ 
လူမႈယဥ္ေက်း မႈဆိုင္ရာမ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ဆက္ဆံေရးကို 
အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔ တိုးျမႇင့္ေရးသည္ တ႐ုတ္ကုိ၀န္းရံပိတ္ဆို႔ရာတြင္ မေရွာင္သာေသာ 
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သမိုင္းဆိုင္ရာ ဖက္တာမ်ားႏွင့္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ဥေရာပအင္အားႀကီး 
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအားေနာက္ထပ္အာ႐ံုစိုက္မႈမ်ားျပဳလာၾကသည္။ 
ဥေရာပေပါင္းစည္းေရးျဖစ္စဥ္နက္႐ႈိင္းလာျခင္းႏွင့္အတူ ဥေရာပသမဂၢ (EU)သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚEU 
မူ၀ါဒ၏ အေျခခံျဖစ္သည့္ တန္ဖိုးအေျချပဳသံတမန္ေရးရာအေပၚ အာ႐ံုစုိက္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
ပိုမိုညီညႊတ္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားကိုလည္း က်င့္သံုးၾကသည္။ ျမန္မာအစုိးရသစ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ အတူ EU 
ကလည္း ယင္း၏ မူ၀ါဒကို ခ်ိန္ညႇိခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာအစုိးရကလည္း EUထံမွ အကူအညီႏွင့္ 
အေထာက္အပံ့ မ်ား ဥေရာပ သမဂၢႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကား ႏူးညံေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးကို 
ကနဦးကပင္ထူေထာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ယခု ဆက္ဆံေရးသစ္သည္ ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအနာဂတ္တြင္ 
လႊမ္းမိုးမႈမ်ားပိုမိုျဖစ္ထြန္းလာမည္ျဖစ္သည္။  
 
ျမနမ္ာစစအ္စိးုရအေပၚ EU မ၀ူါဒ 
 
ျမန္မာစစ္အစိုးရ သက္တမ္းအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္စေသာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ဆက္ဆံေရးတြင္ EU၏ အေရးႀကီးဆံုးေသာ အစည္းအတားမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီအေရး 
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ဖိႏိွပ္သည့္ ျမန္မာအစိုးရကို တုံ႔ျပန္ျခင္းအျဖင့္ ရန္ကုန္အေပၚ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ 
အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားက်မွတ္ရာတြင္ EU အစိုးရမ်ားက သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ 
အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားသာမက ယင္းတို႔ထံမွ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိသူမ်ားအပါအ၀င္ လူေပါင္း၂၀၀ ေက်ာ္ကုိ 
ဗီဇာထုတ္ေပးရန္ EU ကပိတ္ပင္ျခင္းမ်ား အထိ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ၀န္ႀကီးမ်ား၊ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းတို႔တြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ လူမ်ားအပါအ၀င္ ပိုမိုေသာ လူမ်ားကို 
ခ်ဳံမိေစရန္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈကို EUက သိမ္းဆည္းထားျခင္းလည္းပါ၀င္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ 
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက တိုင္းျပည္အေပၚ ဦးစားေပးကုန္သြယ္ေရး အေလ်ာ့ေပးျခင္းမ်ားကိုလည္း ရပ္တန္႔ခဲ့သည္။ 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ လက္နက္ ေရာင္းခ်ျခင္းကို EUကပိတ္ပင္ခဲ့သည္။  
 
ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ တန္ဖိုးအေျချပဳ သံတမန္ေရးရာက်င့္သံုး ေရးျဖစ္စဥ္တြင္ 
ႏုိင္ငံ၌လူ႔အခြင့္အေရးးအေျခအေနမ်ားကို ေက်နပ္ႏွစ္သက္ျခင္းမရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပရန္အတြက္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားတစ္ဖက္တြင္ EU ကျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အျခားတစ္ ဖက္တြင္ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ တည္ရွိေနေသာ ေဒသခံ NGO မ်ားကို 
ရန္ကုန္တြင္ေထာက္ပံ့ ျခင္းအပါအ၀င္ လမ္းေၾကာင္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၎၏တန္ဖိုးမ်ားကို 
တိုးျမႇင့္ခဲ့သည္။  
 
EU၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚမူ၀ါဒသည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚအလြန္ႀကီးမားေသာ ဖိအားမ်ားျဖစ္ေစခဲ့သည္။  
 
ယင္းကာလတြင္ EUႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံၾကားဆက္ဆံေရးသည္ EU - အာဆီယံဆက္ဆံမႈအေပၚတြင္ 
သက္ေရာက္မႈႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္ခဲ့ သည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက 
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အာဆီယံ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီးေနာက္ အာရွ-ဥေရာပ အစည္းအေ၀းမ်ား၏ အဖြဲ႕အစည္း ဆိုင္ရာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အာဆီယံႏွင့ ္ဥေရာပသမဂၢတို႔ကို ႏွစ္ဖက္ၾကားဆက္ဆံေရးတြင္ ျမန္မာ့အေရးသည္ 
အဓိက ျပႆနာမ်ားထဲမွ တစ္ရပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အာဆီယံ-EU ႏွစ္ဖက္ၾကားေဒသဆိုင္ရာ 
ဒိုင္ယာေလာ့သည္ အားနည္းသည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သြားခဲ့သည္။  
 
ျမနမ္ာႏုိငင္ံအေပၚEU မ၀ူါဒခ်ိနည္ ႇိမႈ 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပၿပီးကတည္းက အစိုးရသစ္သည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရး 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအလ်င္ အျမန္စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တံခါးဖြင့္ေရးမူ၀ါဒကုိ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 
ဥေရာပသမဂၢက ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထင္ရွားေသာ ျပဳျပင္ေျပာငး္လဲေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကို 
အေထာက္အပံ့ေပးခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီအားေကာင္းေသာ လႊတ္ေတာ္တစ္ခု လြတ္လပ္စြာ 
ထုတ္ေဖာ္ေရးေျပာဆိုခြင့္ဆီသို႔ဦးတည္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အာဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အစိုးရ၏ 
အားထုတ္မႈ မ်ားကိုႀကိဳဆိုခဲ့သလို က်န္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးေရး 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ၎၏ ဆက္ဆံေရးတြင္ ေျဖရွင္းရမည့္ 
သိသာထင္ရွားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနေသးသည္ကို EU ကအသိရွိေနခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကို 
ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ပထမအခ်က္မွာ ယခုအခ်ိန္အထိ ရရွိၿပီးေသာဒီမိုကေရစီ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ခိုင္မာရန္ႏွင့္ 
အျပည့္အ၀အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆီသို႔ ေနာက္ထပ္ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာသံုး 
သပ္ေရး ယႏၱယားတစ္ခုဖန္တီးျခင္းႏွင့္ ၎၏လုပ္ငန္းမ်ားကို အေစာတလွ်င္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ 
ဆက္လက္ေလွ်ာက္ လွမ္းမႈကို ေက်နပ္ေၾကာင္းျပသစဥ္က်န္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုးကို 
အၾကြင္းမဲလႊတ္ေပးေရးျဖစ္သည္။ တတိယ အခ်က္မွာအထူးသျဖင့္လူနည္းစုအားလံုးအား 
အကာအကြယ္ရေစရန္ ကုလသမဂၢႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈတိုးျမႇင့္ေရး အပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ 
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အားေကာင္းေစ ရန္ျဖစ္သည္။ စတုတၳအခ်က္မွာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ျဖစ္သည္။ ပဥၥမအခ်က္မွာအားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ေသာ 
နည္းလမ္းတစ္ခုတြင္ ကာလၾကာ ရွည္ကြဲျပားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရရွည္တည္ၿမဲေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေစရန္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းနည္းျဖင့္ကိုင္တြယ္မႈအားလံုးကို 
ရပ္တန္႔ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ဆ႒မအခ်က္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူအားလံုး 
ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အေရး 
ေပၚေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။  
 
စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားကိုလည္း ေအာက္ပါအတိုင္း ခ်မွတ္ထားသည္။ ပထမအခ်က္မွာ အားလံုးပါ၀င္ၿပီး 
ေရရွည္တည္တံ ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုတုိးျမႇင့္ရမည္ျဖစ္သလို အစိုးရ၏စီမံကိန္းမ်ားအတိုင္း 
ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ရန္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေကာင္းတိုးျမႇင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ သာမာန္ျပည္သူမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးအက်ဳိး ျမတ္မ်ားခံစားႏိုင္ေစရန္ျဖစ္သည္။ 
တတိယအခ်က္မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ေပး မႈ မ်ားကို 
တိုးျမႇင့္ေနခ်ိန္တြင္ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားေပၚထြန္းလာေစရန္ျဖစ္သည္။  
 
ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးတြင္လညး္ေအာက္ပါမူမ်ားကို ေလစားရမည္ျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား၊ 
လက္နက္မျပန္႔ ပြားေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအစရွိသည္တို႔အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ ငံသည္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္း၏ တက္ၾကြေသာ၊ 
ေလးစားလုိက္နာေသာအဖြဲ႕၀င္ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
၎၏ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ မူ၀ါဒခ်ိန္ညႇိျခင္းႏွင့္အတူ EUသည္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ 
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ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အသင့္ျဖစ္ေနသည္။ EU သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ၎၏ဆက္ဆံေရးကိုတည္ၿမဲေသာ 
မဟာမိတ္ဖက္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ က႑သစ္တစ္ရပ္ဖြင့္လွစ္ ရန္ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္အတာျဖင့္ 
ပိုမိုနီးကပ္ေသာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ဆႏၵရွိေနသည္။ EU မူ၀ါဒမ်ား အတြက္ 
ဦးစားေပးအရာမ်ားႏွင့္အတူ ျပည့္စံုေသာမူေဘာင္တစ္ခု အဆိုျပဳရန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ 
အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္/ဒုသမၼတကို ဥေရာပေကာင္စီက ဖိတ္ေခၚထားသည္။ လက္ရွိ 
ဟန္ခ်က္ညီေရးအားထုတ္မႈမ်ားကို ေလးစားမႈျပသေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ား၏ 
ပူးတြဲအစီအစဥ္မ်ား၊ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမရွိဘဲ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ EU 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိ သက္ဆိုင္ေသာ အာဏာပိုင္မ်ားကို တိုက္တြန္းထားၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲျပင္ ဆင္ရန္ 
လာမည့္ သံုးႏွစ္အတြက္ ျပဳလုပ္ဆဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးသည္။  
 
အထူးသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုးႏွင့္ 
လက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေဆာင္မႈမ်ားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအကူအညီမ်ားကို 
ေပးရာတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရာမ်ားကို ေလ့လာျခင္းျဖစ္ သည္။ ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို 
အားေကာင္းေစရန္ EUက စီစဥ္သည္။  
 
မိမိအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံတစ္ခ်ဳိ႕ မၾကာေသးမီက ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ႏုိင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ 
ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္မႈအေတြ႕ အႀကံဳမ်ားကို မွ်ေ၀ျခင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ EUက အဆင့္သင့္ရွိေနသည့္ 
ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ပံုမွန္ လူ႔အခြင့္အေရး ဒိုင္ယာေလာ့မ်ားတိုးျမႇင့္ရန္နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြလ်က္ရွိသည္။  
 
စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္မူ EUသည္ အျခားအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး 
ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရာရွိေသာ ႏွစ္ ဖက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုကို ရွာေဖြကာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေထာက္အကူမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္တိုးျမႇင့္ေပးသြား မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ 
လက္နက္တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈပိတ္ပင္ျခင္းကို ဆက္လက္ထားရွိမည္ျဖစ္သည္။ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေသာ အေျပာင္း 
အလဲမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို တုံ႔ျပန္ျခင္းအေနျဖင့္ 
ဥေရာပေကာင္စီက ဆက္လက္ခ်မွတ္ထားမည့္ လက္နက္တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈပိတ္ပင္ေရးမွအပ 
ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈအားလံုးကို႐ုပ္သိမ္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေပၚ EU 
မူ၀ါဒမ်ား အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစခဲ့သည့္ အဓိက ဖက္တာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ ပထမအခ်က္မွာ 
လူမႈေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္င ံတြင္ 
ေနာက္ထပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတိုးျမႇင့္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ၎၏မူ၀ါဒကို ခ်ိန္ညႇိရန္ ျမန္မာအစုိးရက 
ကမၻာကလက္ခံ သည့္တံခါးဖြင့္ေရးမူ၀ါဒတစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး EU ႏွင့္ မိတ္ဆက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဒုတိယအခ်က္မွာ အေရးယူပိတ္ဆို႔ေရး မူ၀ါဒ ၏ အခ်ည္းအႏွီးျဖစ္မႈကို EUက သေဘာေပါက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
တကယ္တန္းတြင္ ၁၄ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ EU၏ အေရးယူပိတ္ဆို႔ အတြက္ တံခါးဖြင့္ရန္ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္အား 
ဖိအားေပးရာတြင္ မျဖစ္စေလာက္သာ ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းကတည္းက 
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ EU အထူးသံတမန္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည့္ Piero Fassino သည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔သြားေရာက္ခြင့္ရရွိရန္ ကာလၾကာရွည္ မတတ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တတိယအခ်က္မွာ 
စီးပြားေရးအက်ဳိး စီးပြားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား ေၾကြးၿမီးအက်ပ္အတည္းႏွင့္ 
စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအားနည္းလာျခငး္စသည္တို႔ကဲ့သို႔ စိန္ ေခၚမႈေပါင္းမ်ားစြာကို EUကရင္ဆိုင္ေနရၿပီး 
၎၏စီးပြားေရးအင္အားမွာက်ဆင္းခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ EU၏ အေရးႀကီး ေသာ 
ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ EU အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ား၏ အခ်ဳိ႕ေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို 
အနာဂတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏ အလားအလာမ်ားကို မပ်က္ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး ယင္းေစ်းကြက္မွ 
အက်ဳိးအျမတ္တစ္ခုရရွိရန္ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ လည္းျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ ခ်ိန္ညႇိအေပၚ 
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ကြဲျပားေသာ အသံတစ္ခ်ဳိ႕လည္းထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ လႈံ႔ေဆာ္ ေရးႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားေပါင္းစည္းထားသည့္ ဥေရာပ ဘားမားကြန္ရက္က ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၂ 
ရက္ေန႔တြင္ သံုးသပ္ခ်က္တစ္ခုမတိုင္မီ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားသည့္ က်န္ရွိေနေသးေသာ 
အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းျခင္းကို ဆိုင္းငံ့ထားရန္ ဥေရာပ သမဂၢအားတိုက္တြန္းသည့္ 
ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (EU အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈေတြကို အခ်ိန္မတိုင္မီ 
႐ုပ္သိမ္းေပးတာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မွာကို ကၽြႏ္ေတာ္တို႔ 
စုိးရိမ္ ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္ျပင္းထန္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္မႈေတြျဖစ္လာေအာင္ 
လုပ္ေပးသလိုျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္)ဟု Burma Campaign UK ၏ ဒါ႐ိုက္တာ Mark Farmanerက ၂၀၁၃ခုႏွစ္ 
မတ္လ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ EU ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားက 





EU၏ မူ၀ါဒသစ္အေပၚ ႀကိဳဆိုေၾကာင္းသေဘာထားကို ျမန္မာအစိုးရျပသရန္ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ EU 
သို႔အလည္ အပတ္ခရီးသြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ဥေရာပခရီးစဥ္မတုိင္မီ က်န္ရွိေနေသာ EU အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို 
႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အရင္းအႏွီးႏွင့္ ေခတ္မီနည္းပညာေတြမရွိပါဘူး. . . 
.ဒါေတြအားလံုးဟာ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ၾကာ စီးပြားေရး အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ျဖစ္ရတာပါ”ဟု 
သူကေထာက္ျပခဲ့သည္။  
 
EU၏ အကူအညီမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံက ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ႀကီးႀကီးထားခဲ့ေၾကာင့္ 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျပသခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အေရွ႕ဘက္ ထုိင္းနယ္ျခားေဒသတစ္ေလွ်ာက္ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ 
ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္ ပဋိပကၡမ်ား၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသား 
ပဋိပကၡမ်ား၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ခံစားရသည့္ ထိလြယ္ခိုက္လြယ္ရွိ ေသာ ျပည္သူတစ္သန္းေက်ာ္ 
အေျခခံလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပေကာ္မရွင္ 
ေပါင္ ၁၈.၅ သန္းေပးခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးဆိုင္ရာ အကူအညီ ေပါင္ 
၅သန္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ေပါင္ ၈သန္းကို ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ECHOက ေပးခဲ့သည္။ဥေရာပ 
အကူအညီမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးမ်ားတစ္စံုတစ္ရာအတိုင္းအတာထိ သက္သာရရခဲ့သည္။ 
 
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို တု႔ံျပန္မႈအေနျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢက 
အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား႐ုပ္သိမ္းေပးၿပီး တစ္ရက္အၾကာတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အနည္းဆံုး၅၉ဦးအပါအ၀င္ 
အက်ဥ္းသား ၉၃ဦးကို ျမန္မာသမၼတက လႊတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ 
“လႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အားလံုးနးီပါက အၿမဲတမ္းပဲ ႏိုင္ငံတကာျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႔ တိုက္ဆိုင္ေနတယ္။ 
ဒီေန႔လႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကလည္း EU အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈေတြ တိုက္ဆုိင္ေနတယ္”ဟု ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္တြင္လြတ္ေျမာက္လာ သည့္ ကိုကိုႀကီးကေျပာသည္။ 
 
 ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚထားရွိသည့္ EU မူ၀ါဒအေပၚတြင္ ဥေရာပကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ အခန္းက႑ကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ကာ အနာဂတ္ကာလတြင္ ယင္းတို႔အေပၚေနျပည္ေတာ္အစိုးရက 
အာ႐ံုစိုက္မႈႀကီးႀကီးမားမားေပးထားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ဥေရာပ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ၎၏ဆက္ဆံေရးကို 






ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ တံခါးဖြင့္ေရး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္အစိုးရအား အားေပးႏိုင္ရန္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအကူအညီမ်ားၾကား ဆက္စပ္မႈမ်ားျဖင့္ ပံုေဖာ္ထားေသာ 
မူ၀ါဒအသစ္ကို ဥေရာပသမဂၢက ေဖာ္ေဆာင္ ခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
ေနာက္ျပန္လွည့္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္စီးပြားေရး အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို အသံုးျပဳကာ EUက ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။  
 
ကနဥးီကတညး္ကရွခိဲသ့ည ္ဥေရာပသမဂၢႏငွ့္ ျမနမ္ာႏုိင္ငၾံကားေပ်ာေ့ျပာငး္ေသာ အျပနအ္လနွဆ္ကဆ္ေံရး 
 
ျမန္မာအစိုးရက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ တံခါးဖြင့္ေရးမူ၀ါဒကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသလို 
EUသည္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ 
ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ ႏုိင္ငံေရး လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈကဲ့သို႔ေသာ ကြဲျပားေသာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ 
ႏွစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးခိုင္ၿမဲေစရန္အတြက္ အျခားနည္း လမ္းမ်ားျဖင့္ တည္ၿငိမ္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားကို 
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။  
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ကင္းကြာေနခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္“လုံၿခဳံေရး”သေဘာတရားကိုခ်မွတ္ရာတြင္ အတၱေနာမတိ 
ျဖင့္သာတစ္ဖက္သတ္ခ်မွတ္သည္။ ျမန္မာ့ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ေျပာင္းလဲေနေသာ အာဏာအ 
က်ဳိးစီးပြားအရပုံေဖာ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ပုံေဖာ္ခဲ့ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္တစ္ဖတ္သတ္ျဖစ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ State ႏွင့္ 
Nation အတူတူျဖစ္လာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Nation ၏ လုံၿခဳံေရးသည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစုးိရ၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ 
တူညီသည္။ ထုိသေဘာတရားကုိအက္တာဗဟုိျပဳ လုံၿခဳံေရးပါရာဒုိင္းျဖင့္ Bredan Howe ႏွင့္ Suyoun 
တုိ႔ကရွင္းျပသည္။အဆုိပါပါရာဒုိင္းတြင္ ၿခဳံေရးသည္အလုံးစုံေသာအခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ 
မရွိမျဖစ္အေရးပါေသာ အစိတ္ပုိင္း ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား၏ အေျခအခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ 
အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေတာ္(Nation-State) ၏ လုံၿခဳံေရးကုိ ေလ့လာသုံးသပ္မႈ၏ ဗဟုိတြင္ ထားရွိသည္။ 
ယင္းအျမင္အရ State ကို ျပည္ပႏွင့္ ျပည္တြင္းရန္မ်ားမွ အမ်ဳိးသားအခ်ဳပ္အျခာ အာဏာႏွင့္ နယ္ေျမ 
ဆုိင္ရာဂုဏ္သိကၡာတုိ႔ကာကြယ္ေပးရန္လုိအပ္သည္ဟုအျမဲယူဆခဲ့ၿပီးတစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ယင္း၏ 
အက်ဳိးစီးပြားမ်ားအား ျခိမ္းေျခာက္မႈအားလုံးမွ မိမိကုိယ္တုိင္ကာကြယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျပင္ပအားျဖင့္ 
စစ္သည္ေရွာင္လြဲရေကာင္းေသာအရာမဟုတ္။ ျပည္တြင္းအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ လူမႈေရး 
တည္ၿငိမ္မႈတုိ႔သည္မလြဲမေသြရွိရမည့္အရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေတာ္တစ္ရပ္ (Nation State) 
ကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္စစ္တပ္ကို ပဓာနျပဳထားသည့္အခန္းက႑တြင္ 
တာ၀န္ေပးထားသည့္ လုံၿခဳံမႈရွိေရးသည့္ ဦးစားေပးျဖစ္သည္။  
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျဖစ္ရပ္တြင္ႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုျပဳလုံၿခဳံေရးျဖစ္တည္မႈအတြက္တာ၀န္ရွိသည့္ မ်ားစြာေသာ 
အေၾကာင္း တရားမ်ားစြာရွိသည္။ ၿဗိတိသွ်၏ကိုလုိနီျပဳက်င့္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ခါးသီးေသာအတိတ္မွသည္ 
စစ္ေအးေခတ္တစ္ေလ်ာက္ျပည္တြင္းစစ္ မၿပီးဆုံးႏုိင္ေသာ တုိင္းရင္းသားအုံၾကြမႈမ်ားေၾကာင့္ လုံၿခဳံေရး 
သေဘာတရား တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကိုတုိင္းျပည္ကာကြယ္ေရးကိုစြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္ အေရးႀကီးဆုံးေသာ 
အင္စတီက်ဴးရွင္းအျဖစ္ရွိေနေစခဲ့သည္။အမ်ဳိးသားလုံၿခဳံေရးကိုကာကြယ္ရန္စစ္အစုိးရကဆုိခဲ့ၿပီး 
အထက္ပါအေၾကာင္း မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ သက္တမ္းရွည္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ 




ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အေနာက္တုိင္းစတိုင္ေဆာ္ၾသမႈတြင္ရွိသည္လူသားလုံၿခဳံမႈၾကားဆက္ဆံေရးကို ရွာေဖြေဖာ္ 




မွာအေနာက္ႏုိင္ငံအစိုးရမ်ား၏အက်ဳိးစီးပြားမ်ားပါ၀င္ပက္သက္ ေနေသာေၾကာင့္ယင္းတုိ႔၏ အာ႐ုံစုိက္မႈ 
မ်ားစြာရရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆုံးတစ္ခုမွာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးအသိပညာမ်ားတုိးျမႇင့္ေရးလုပ္ 
ေဆာင္ေနခ်ိန္ တြင္ပင္ မၾကာမၾကာလ်စ္လ်ဴ႐ႈခံရေလ့ရွိ ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လုံၿခဳံေရးအေပၚ 
အေနာက္တုိင္းစတိုင္ေဆာ္ၾသမႈ မွာ အစိုးရ၏ ခံႏိုင္ရည္ျပင္ပ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာလုံၿခဳံေရး 
အေပၚသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစမည့္အစုိးရမ်ဳိးကဲ့သို႔ ေသာနည္းလမ္းတုိ႔တြင္သာ ႀကီးမားမားအာ႐ုံစိုက္ သည္။ 
“တတိယ-လူသား-သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူ-ဗဟုိျပဳ-လုံၿခဳံေရး သေဘာတရားမ်ားကို အေနာက္တုိင္း 
မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္းတြင္ ေ၀းကြာ ေသာ တတိယအဆင့္သာျဖစ္ေစသည္။  
 
စစ္ေအးေခတ္ၿပီးဆုံးသြားခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအေပၚ အေနာက္တုိင္းေဆာ္ၾသမႈမူ၀ါဒ 
သည္လည္း ေျပာင္းသြားခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လတြင္ ဒီမုိကေရစီလုိလားသူမ်ားအား အၾကမ္း 
ဖက္ႏွိမ္နင္းမႈႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေအာင္ပြဲခံခဲ့သည့္၁၉၉၀ 
ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကိုျငင္းပယ္ျခင္းတုိ႔ကျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနအေပၚ အေနာက္ 
တုိင္း၏ အေန အထားအေျပာင္းအလဲတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းလႊမ္းမုိးမႈရွိခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု 
ၾကည္သည္ ဒီမုိကေရစီ ရရွိေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးအတြက္ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္အ ျဖစ္ 
ထြက္ေပၚလာျခင္းသည္ အေနာက္တုိင္း၏ ေဆာ္ၾသေရးေပၚလစီသစ္တြင္ ရည္ညႊန္းစရာပြဳိင့္တစ္ခု အျဖစ္ 
ျပည့္ျပည့္၀၀ အေထာက္ အကူျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ တကယ့္အရွိတရားတြင္မူ အေနာက္တုိင္း သည္ 
အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္အာဖရိကတုိ႔ရွိ မိမိတုိ႔၏ပင္မအက်ဳိးစီးပြားကိုကာကြယ္ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အႀကီးအက်ယ္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည္။ မဟာဗ်ဴဟာအားျဖင့္ ယင္းသို႔ေသာ မိမိတုိ႔၏ 
ႏိုင္ငံေရးအရ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးအရအက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္းအျဖစ္အေမရိကန္ကအေရွ႕ 
အလယ္ပိုင္းရွိစစ္ပြဲမ်ားအတြင္းသို႔၀င္ေရာက္လုိသည္။ ထုိစဥ္အခ်ိန္တြင္း ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ဗမာ/ျမန္မာ အား 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက “အာဏာရွင္စံနစ္၏ေျခကုပ္” ဟု ရည္ညႊန္းခဲ့သည္။ ဒီမုိကေရစီ၏ 
ရန္သူေတာ္အျဖစ္ တံဆိပ္ကပ္ထားသည့္ တုိင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ 
ပင္မအက်ဳိးစီးပြားအျဖစ္မည္သည့္အခါကမွမွတ္ယူခဲ့ ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။  
 
ယင္း၏အေနအထားကိုျပန္လည္ခ်ိန္ညႇိမႈ၏အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ဆုိးရြားမႈမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ဆႏၵ 
ျပရန္လစ္ဘရယ္အေနာက္တုိင္းစတိုင္ေဆာ္ၾသမႈကိုအေမရိကန္အစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ သည္။ 
ယင္း လစ္ဘရယ္အေနာက္တုိင္းစတိုင္ေဆာ္ၾသမႈကိုလုပ္ရျခင္း၏ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရာအေၾကာင္း အရင္းမွာ 
အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္တြင္ ၄င္း၏ပင္မအက်ဳိးစီးပြားကိုရွာေဖြျခင္းလုိပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
လစ္ဘရယ္တန္ဖုိးမ်ားကို သြင္းသြင္းႏုိင္စရာေနရာတစ္ခုဟု အေနာက္တုိင္းက ယူဆေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
အျခားတစ္နည္းဆုိရလွ်င္ ျမန္မာေရးရာမူ၀ါဒေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ မီဒီယာတုိ႔တြင္လူသားလုံ ၿခဳံေရးေဆာ္ၾသမႈ 
စုိးမုိးထားခဲ့သည္ အေၾကာင္းအရင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္အေနာက္တုိင္း၏ အျခားအ က်ဳိးစီးပြားမ်ားသည္ 
အလြန္အေရးမပါေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မုိက္ကယ္ဘက္ခမ္းေျပာခဲ့ေသာစကား မွာ 
“ျမန္မာသည္အေမရိကအတြက္မဟာဗ် ဟာအရအေရးမပါတာေၾကာင့္ကိစၥရပ္ကို အထက္စီးက 
ခ်ဥ္းကပ္ဖုိ႔အတြက္ “ဖရီးကစ္” မူ၀ါဒကိုက်င့္သုံးတာပါ။ ခ်ဥ္းကပ္မႈဟာ ထိေရာက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မထိ 
ေရာက္သည္ျဖစ္ေစ သတင္းစာေခါင္းႀကီးပိုင္းေကာင္းေကာင္းျဖစ္ဖုိ႔နဲ႔ အေမရိကန္ျပည္တြင္း လူအခြင့္ 
အေရးလႈပ္ရွားသူေတြရန္ ၿငိမ္းသြားဖုိ႔ပါပဲ” ဟု ျဖစ္သည္။ အေနာက္တုိင္းက ျမန္မာအစိုးရအေပၚအေရး 
ယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားခ်မွတ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ဆက္ဆံေရးလမ္း ေၾကာင္းမ်ားကုိ ပိတ္ပစ္ရန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
သည္၄င္း၏ကမၻာလုံးဆုိင္ရာအက်ဳိးစီးပြားအားလုံးကိုသက္ေရာက္မႈရွိမည္မဟုတ္ေပ။ ေဒၚေအာင္ဆန္း 
စုၾကည္ကိုယ္တုိင္ကနဦးတြင္ေထာက္ခံခဲ့သည့္အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားသည္တကယ္တမ္းတြင္ 
အေနာက္တုိင္း၏ ျမန္မာ့ေရးရာ မူ၀ါဒျပယုဂ္ျဖစ္လာခဲ့ သည္။ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
တြင္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုသက္ဆုိးရွည္ေစခဲ့သလုိဆုိးရြားေသာလူသားလုံၿခဳံေရးအေျခအေနလည္းျဖစ္ 
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ေပၚေစခဲ့သည္။ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကို တုံ႔ျပန္ေသာအားျဖင့္စစ္အစုိးရသည္မိမိ၏ျပည္သူမ်ားအား 
ဖိႏွိပ္ျခင္းကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပုိ၍ပင္ဆုိးရြားလွသည့္ လူသားမလုံၿခဳံအေျခအေနတစ္ရပ္ ကိုပင္ 
ျဖစ္ထြန္းေစခဲ့သည္။  
 
အေမရကိန္၏ ျမနမ္ာ့ေရးရာမ၀ူါဒ အေျပာငး္အေရႊ႕ 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္လာသည့္ အခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္သမၼတ ဘရက္အုိဘားမား၏ 
တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ အာရွေရးရာမူ၀ါဒ “အာရွမ႑ဳိင္” ကို စတင္ခ်ိန္ႏွင့္တုိက္ဆုိင္ေနသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
ေဒသတြင္း၌ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းသစ္ကလည္း တုိင္းျပည္အတြင္း ဆုိးရြားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး 
အေျခအေနမ်ားထက္ ျမန္္မာအစုိးရအေပၚ အေမရိကန္၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ခ်ိန္ညႇိ ေစခဲ့သည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေမရိကန္၏ သေဘတရားသစ္သည္ ယခုအခါ လက္ေတြ႕က်ေသာ 
သေဘာတရားျဖစ္ၿပီး အစုိးရႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံရင္း ရွည္ၾကာေသာ တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရးအခက္အခဲ 
ႏွစ္ကာလမ်ားလြန္ၿပီးေနာက္ စီးပြားေရးတံခါးဖြင့္မႈအဆင္ေျပေစရန္ အေမရိကန္ ထံမွ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအမ်ားအျပားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးကို အားေပး မည္ဟုဆုိ 
သည့္သေဘာတရားပင္ျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းသည္ယေန႔ ကာလ 
ျမန္မာႏိုင္ငံနွင့္ဆက္ဆံေရးတြင္ အေမရိကန္၏ အာရွ မ႑ဳိင္မူ၀ါဒ၏ ထုတ္ကုန္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာအတုိက္အခံမ်ားႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚထားရွိသည့္ 
ယင္း၏မူ၀ါဒခုိင္မာမႈကို တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္လုပ ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္စံနစ္၏ေျခကုပ္ 
အျဖစ္ရွိခဲ့သည့္ ပုံရိပ္ေဟာင္းမွခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာ စီးပြားေရးမိတ္ဆက္ ပုံရိပ္သစ္သို႔ ျပန္လည္ပုံ ေဖာ္ရန္ 
အုိဘားမားအစိုးရသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူလက္တြဲေဖာ္ေဆာင္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ပြင့္လင္းလာေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား ကို တုံ႔ျပန္ရာတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတူတကြလုပ္ ေဆာင္ရန္ 
ပဓာနက်သည့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေခါင္း ေဆာင္မ်ားအတြက္ သက္ေသာင့္သက္သာဇုန္ တစ္ခုဖန္တီးရန္ 
၀ါရွင္တန္ကႀကဳိးပမ္းခဲ့ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ပင္ တ႐ုတ္၏လႊမ္းမုိးမႈမွကင္းေ၀းရာသုိ႔ 
ျမန္မာႏိုင္ငံေရာက္ရွိရန္လည္း ႀကဳိးပမ္းခဲ့သည္။ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈ မ်ား႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ ျမန္မာ့အထက္ 
တန္းလႊာမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္း၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျပန္လည္ေပါင္း စည္းေရးကို ပိုမုိအာ႐ုံစိုက္ျခင္း ႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးျမႇင့္တင္ျခင္းတုိ႔သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကိုႀကဳိဆုိ ရန္ႏွင့္ 
ယင္းသုိ႔ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အေမရိကန္၏အက်ဳိးစီးပြားရရွိေစ ေရးတုိ႔အတြက္ ျပင္ဆင္ ထားသည့္ 
မူ၀ါဒသစ္၏ အစိတ္အပုိင္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။  
 
ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္မႈအား အေမရိကန္အားေပးမႈႏွင့္ တုိင္းျပည္ 
တြင္ယင္း၏ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္မႈအေနအထားမ်ားသည္ အုိဘားမားအစုိးရ၏ က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ 
ရပ္တည္ခ်က္တစ္ခုကို တိတိပပေဖာ္ထုတ္ျပလုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။သုိ႔ေသာ္အေမရိကန္၏ အဆင့္ျမင့္ 
ထားေသာ ျမန္မာ့ေရးရာမူ၀ါဒသစ္၏ တကယ္ပုံေဖာ္မႈသည္ စစ္ဘက္အထက္တန္းလႊာအေဟာင္းမ်ား 
ထံမွၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို သတိထားေနရသည့္ လုံၿခဳံေရး-ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ဗဟုိျပဳျဖစ္ခဲ့ၿပီး 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္အေမရိကန္၏ ကိုယ္ပိုင္အက်ဳိးစီးပြားမ်ားအတြက္အစုိးရသစ္ႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံ 
ရန္လည္းလုိအပ္ေန သည္။ Realpolitik ၏ အျမင္အရ သုိ႔မဟုတ္ ပုိၿပီးသံတမန္ေရးရာဆန္သည့္ 
စကားလုံးႏွင့္ဆုိရလွ်င္လက္ေတြ႕ပဓာန၀ါဒအရယင္း၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈအသစ္အရဆုိလွ်င္အေနာက္တုိင္း ကို 
တကယ္တမ္းစုိးမုိးထား သည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံလုပ္ကိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္ 
သည္။သို႔ေသာ္လည္းလက္ေတြ႕ပဓာန၀ါဒသည္အေနာက္ကမၻာအား လိပ္ခည္းတည္းလည္းအေျခ 
အေနတစ္ခုႏွင့္ရင္ဆုိင္ရေစသည္။  အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္မွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အခြင့္အလမ္း 
တစ္ခုခုကို ဆုပ္ကိုင္ရန္မွာလည္း လက္ေတြ႕ပဓာန၀ါဒကုိ က်င့္သုံးရန္လုိအပ္သည္။ အတိတ္တုန္းက 
ကဲ့သို႔ပင္အေနာက္တုိင္း၏ လုံၿခဳံေရးဗဟိုျပဳအျမင္သည္ လူသားလုံၿခဳံေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေရး 
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တြင္ယင္း၏ျပင္းျပမႈမွ ထင္တုိင္းမေပါက္ျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ယင္းတုိ႔ၾကားဆက္ဆံေရးကို 
ကိုင္တြယ္ရာတြင္လက္ေတြ႕ပဓာနက်က်ဆက္ လက္ရွိေရးသည္ အေရးႀကီးသည္ဟုအေနာက္တုိင္း 
ကေတြ႕ရွိထားသည့္ယေန႔ကာလတြင္လူသားလုံၿခဳံမႈ မရွိျခင္းအေပၚ ေ၀ဖန္စရာျဖစ္ေနသည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လူသားလုံၿခဳံေရးအားအစုအလုိက္အၿပဳံလုိက္ထိခိုက္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားရွိေန ေသး 
သည္မွာ မွန္ကန္ေနျခင္းသည္ အေနာက္တုိင္း ကက်င့္သုံးသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈအသစ္၏ မထိေရာက္မႈအား 
စမ္းသပ္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေနေလေတာ့သည္။ 
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ျမန္မာ ့ပုိ႔ေဆာငဆ္ကသ္ြယေ္ရး ဖြ႕ံၿဖဳးိမႈႏွင္ ့ 
ေဒသတြငး္ပးူေပါငး္ေဆာငရ္ြကမ္ႈ အလားအလာ 
 









ျမန္မာႏု ိင ္င ံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕အာရွိတုိ႔၏ လမ္းဆုံလမ္းခြတြင္ ရွိသည္။ ၄င္း၏ 
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္တည္ေနရာေၾကာင့္ ျခားနားေနၿပီး ကုန္းတြင္းပိတ္ႏုိင္ငံ မ်ားႏွင့္ ေပါင္းကူးေပးျခင္းႏွင့္ 
ေဒသဆုိင္ရာ အတူအကြျဖစ္မႈတုိ႔တြင္ အစားထုိးမရေသာ အခန္း 
က႑တစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ေဒသဆိုင္ရာပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးသည္ ယင္းက႑ 
တြင္ျမန္မာႏု ိင ္င ံ၏တုိးတက္မႈေပၚတြင္ႀကီးစြာေသာအစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ရွိေန သည္။  
 
အကန္႔အသတ္ရွိေသာ ဘ႑ာေရးရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကဲ့သုိ႔မ်ားစြာ ေသာ 
အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆုိင္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ပို႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအုံ မ်ား တည္ေဆာက္ 
ေရးသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကတည္းက မ်ားေသာအားျဖင့္ ထင္တုိင္းမေပါက္ခဲ့ ေပ။ ျမန္မာႏု ိင ္င ံ၏ 
သိသာေသာအားသာခ်က္မ်ားကုိအျပည့္အ၀အသုံးျပဳရန္ႏွင့္ ေယဘုယ် 
အားျဖင့္ျမန္မာႏွင့္ေဒသတြင္းအတြက္စီးပြားေရး အက်ဳိးအျမတ္မ်ားဓမၼဒိဌာန္က်က် ထုတ္ေဖာ္ ရန္မွာ 
ႏုိင္ငံစုံေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ား နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္းပါ၀င္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏု ိင ္င ံအေပၚဗဟုိျပဳထား 
ေသာေဒသဆုိင္ရာပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး တိုးျမင့္ေရးအတြက္  ခုိင္မာေသာ အားထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ 
မလြဲမေသြ လုိအပ္သည္။  
 
ျမန ္မာႏ ု ိင ္င ံတြင ္ပို႔ေဆာငဆ္ကသ္ြယေ္ရး တုိးတကမ္ႈမ်ား 
 
ျမန္မာႏု ိင ္င ံသည္ ပို႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားေဆာက္လုပ္ေရးနယ္ပယ္တြင္ ၁၉၈၈ 
ကတည္းက မ်ားစြာေသာ တုိးတက္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အကန္႔အသတ္ရွိေသာ 
ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ပိတ္ ဆုိ႔မႈမ်ား၏ အခ်ဳပ္အေႏွာင္အဆီး အတားမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းပိုင္းတြင္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားစြာရွိေနေသးၿပီး ေဒသ ဆုိင္ရာ 
ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးတုိးျမင့္ေရးအတြက္မွာလည္း အကန္႔ အသတ္ရွိေနသည္။  
 
 
၁. ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး အေျခအခံအေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္ တုိးတက္မႈ 
 
လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးတြင္ ၁၉၈၈ ကတည္းက ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၉၈ မတုိင္မီ 
ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ လမ္းမုိင္ေပါင္း ၁၃၆၃၅ မုိင္သာရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ တြင္ 
တစ္ႏိုင္ငံလုံး၌ လမ္းမုိင္ေပါင္း ၂၄၀၀၀ ေက်ာ္အထိ ျပည္သူ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက တုိးခ်႕ဲခဲ့ၿပီးျဖစ္ သည္။ 
ထူးျခားေသာ အားထုတ္မႈမွာ ရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္းမႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးခ်ဳိ႕ငဲ့မႈေၾကာင့္ အေရွ႕ ျခမ္းထက္ 
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ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးတြင္ ေနာက္က်က်န္ခဲ့ရေသာ  ဧရာ၀တီျမစ္အေနာက္ဘက္ကမ္း တြင္ လမ္းေဆာက္ လုပ္ေရးမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။  
 
မီးရထားလမ္းဘက္တြင္လည္း ျမန္မာႏု ိင ္င ံသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ႀကီးမားေသာ 
တုိးတက္မႈမ်ားရွိခဲ့ သည္။ ၁၉၈၈ မတုိင္မီက ႏိုင္ငံတြင္ မီးရထားလမ္းမုိင္ေပါင္း ၁၉၇၆ မုိင္သာ ရွိခဲ့သည္။1516 
၁၉၄၈ မတုိင္ကတည္း က ၁၉၂၄.၇၅ မုိင္ေဖာက္လုပ္ထားခဲ့ၿပးီျဖစ္ရာ ၁၉၄၈ ႏွင့္ ၁၉၈၈ အတြင္ မီးရထားလမ္း 
၅၁.၆ မုိင္သာ  ေဖာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ မွစကာ မီးရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ေရးကို အရွိျမွင့္ခဲ့သည္။ 
၂၀၁၁ ဧၿပီ လအထိ လက္ရွိ မီရထားလမ္း စနစ္တြင္ ေနာက္ထပ္ မီးရထားလမ္းမုိင္ေပါင္း ၁၀၄၈.၉၅ 
မုိင္ထပ္မံေဖာက္ လုပ္ခဲ့ၿပီး မီးရထား လမ္းစုစုေပါင္းအရွည္သည္ မုိင္ေပါငး္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္သြားခဲ့သည္။ ႏွစ္စဥ္ 
မီးရထားလမ္း မုိင္ ၂၅၀ ႏႈန္းျဖင့္ မီရထားလမ္းစနစ္ကုိ တုိးခ်႕ဲရန္ အစုိးရကစီစဥ္ေနသည္။16 17  
 
ျမန္မာအစုိးရ၏ အျမင္တြင္ လူမႈ-စီးပြားဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအေရးပါမႈအရ ရန္ကုန္-မႏၱေလး ရထားလမ္း သည္ ပထမ 
ျဖစ္ၿပီး မႏၱေလး- ျမစ္ႀကီးနား ရထားလမ္းက ဒုတိယလုိက္ကာ ရန္ကုန္-ေမာ္ၿမဳိင္-ေရး ရထားလမ္းက 
တတိယေနရာတြင္ရွိၿပီး ရန္ကုန္-ျပည္ရထားလမ္းက စတုတၳ ျဖစ္သည္။17 18  
 
ထိုကာလအေတာအတြင္း ျမန္မာႏု ိင ္င ံသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွစကာေလေၾကာင္းႏွင္ ့ေရေၾကာငး္ 
ပို႔ေဆာင္ေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း ႀကီးမားေသာတုိး တက္ မႈမ်ားရရွိခဲေ့သာ္လည္းေမာ္ေတာ္ ကားလမ္းႏွင့္ 
မီးရထားလမ္းေဆာက္လုပ္ေရးတုိ႔တြင္ရရွိခဲ့ေသာ ေအာင္ျမင္မႈ မ်ဳိးေလာက္ မရွိခဲ ့ေပ။  
 
၂. ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းႏွင့္ မီးရထားလမ္းတည္ေဆာက္ေရးႏွစ္ခုစလုံးတြင ္ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ရေသာ အသြင္တူပုံစံ 
ႏွစ္ရပ ္
 
အထက္တြင္ေဖာျ္ပခဲ့သည္ ့ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္ျငားပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး က႑ဘက္စုံတုိး တက္မႈမွာ 
ေႏွးေကြးေန ၿပီးတုိင္းျပည္ကိုအိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန ္အခ်ိနမ္်ားစြာယရူဦး မည္ျဖစ္သည္။  
 
အာရွအျမန္လမ္းမမ်ား၊ အာဆယီံ1819 အေ၀းေျပးလမ္းမမ်ားႏွင့္ GMS20 စီးပြားေရးေကာ္ရစ္ဒါ စီမံကိန္း မ်ား ကုိအစိုးရ၏ 
ဦးစားေပးအျဖစ္ထားရွိသည္ဆုိေသာ္လည္းတကယ္တမ္းတြင္မူ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္း 
ေဆာက္လုပ္ေရးမွာျပည္တြင္းကိုသာအားျပဳေနၿပီး ႏုိင္ငံျပငပ္စမီံကိန္း မ်ားတြင္သာတုိးတက္မႈအနည္း ငယ္ရွိခဲ့သည္။ 
လတ္တေလာတြင္ ျမန္မာႏု ိင ္င ံတြင္ အာရွအျမန္လမ္းမမ်ား၏ သုံးပံုႏွစ္ပုံနီးပါး မွာအဆင္ ့III 
တြင္ရွိေနၿပီးသုံးပုံတစ္ပုံနီးပါးမွာအဆင့္ III ေအာက္တြင္ရွိေန သည္။ အလားတူပုံစံမ်ဳိး 
ကိုရထားလမ္းေဆာက္လုပ္ေရးတြင္လည္းေတြ႕ရွိႏိုင္ၿပီး ျပည္တြင္းဘက္ကိုသာအေလးထား ေနကာ 
အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အခ်ိတအ္ဆက္ျပတ္ေနသည္ ့တံတားတည္ေဆာက္ေရးမ်ားတြင ္အနည္း ငယ္ေသာ 
တုိးတက္မႈသာရွိခဲ့သည္။ TAR21 ၏ အဓိကအခ်ိတ္အဆက္ျပတ္ေနေသာေနရာမ်ားမွာ လြန္ခဲ့ သည့္ ဆယ္ႏွစ္က 




16 New Light of Myanmar, Oct. 30, 2010 p.1 
17 New Light of Myanmar, June 5, 2011 p.1, p.8 
18 New Light of Myanmar, March 15, 2011 p.8 
19 ASEAN: Association of Southeast Asian Nations 
20 GMS: Greater Mekong Sub‐region 
21 TAR: Trans‐Asian Railway. 
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ပို႔ေဆာင္ဆကသ္ြယ္ေရးအေပၚ ေဒသဆုိင္ရာပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္းျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ 




ေဒသတြင္းပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးတုိးတက္လာျခင္းသည္ က်ယ္ျပန္႔လွေသာေဒသတြင္းေစ်း ကြက္သုိ႔ ေဒသတြင္း 
ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေစ်းကြက္ပိုမုိလြယ္ကူစြာေပါက္ေရာက္သြားေစမညျ္ဖစ္သည္။ ျမန္မာႏု ိင ္င ံ၏ 
အိမ္နီးခ်င္းမ်ားျဖစ္ေသာတ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ အျခားအာဆီယံႏိုင္ငံ မ်ားသည္ စုစေုပါင္းလူဦးေရသန္း 
၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ ႀကီးမား ေသာ ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
တ႐ုတ-္အာဆီယံလြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္မႈနယ္ေျမကိုထူေထာင္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ေပၚထြန္းလာေတာ့မည္ အာဆီယံစီးပြား ေရး 
အသိုက္အ၀န္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္းေပါင္းစည္းမႈ အရွိန္အဟုန္ရလာေနသည္။ GMS၊ SAARC22 ၊ BIMSTEC23 စသည့္ 
ေဒသတြင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြကေ္ရး ယႏၱယားမ်ားလည္း တၿပဳိငန္က္ေပၚထြန္းလာေနသည္။ ရလဒ္တစ္ခု အျဖစ ္
ေဒသတြင္း FDI24 ႏွင့္ နည္းပညာလႊေဲျပာင္းမႈ လည္းတုိးပြားလာမည္ျဖစ္ကာအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား 
လည္းပိုမုိျဖစ္ထြန္းလာမည္ျဖစသ္ည္။ ပို႔ကုန္ဦးစားေပးလုပ္အားအသုံးျပဳ စက္မႈလုပ္ငနး္မ်ားတ႐တု္ကမ္း႐ုိးတန္းမ်ား 
တြင္အရွိန္ေလွ်ာ့လာ ခ်ိန္တြင ္ျမန္မာႏု ိင ္င ံ၏ ယွဥ္ၿပဳိငႏုိ္င္စြမ္းရွိေသာအလုပ္သမားစရိတ္ႏွင့္ 
တည္ေနရာအားသာခ်က ္မ်ားကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားလွ်င္ အာရွ၏ 
အဓိကက်ေသာထုတ္လုပ္ေရးစင္တာျဖစ္လာႏုိင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရးတုိးတက္မႈသည ္ေဒသတြင ္
ကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈကို ႀကီးႀကီးမားမားတုိ႔ျမွင့္ႏိုင္ၿပီး 
၀န္ေဆာင္မႈက႑တြင ္အလုပ္အ ကိုင္မ်ားပုိမိုဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  
 
၂. ျမန္မာႏု ိင ္င ံကိုျဖတ္သန္းမည့္ ေဒသတြင္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားရင္ဆုိင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခကအ္ခမဲ်ား 
 
ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ျခင္းႏငွ္ ့နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာအကန္႔အသတ္အတားအဆီးမ်ားသည္ အသိသာဆုံး အခက ္အခ ဲ
ႏွစ္ခုႏွင့္ ေဒသတြင္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ အဆီးအတားျဖစ္ေစမည္ ့ႀကဳံေတြ႕ရေလ့ရွိ သည့္ 
ျပႆနာမ်ားျဖစေ္နသည္။ ထုိ႔ျပင္ လမ္းေၾကာင္းအသီးသီးတြင္ သီးျခားႀကဳေံတြ႕ေန ရေသာ ျပႆနာမ်ားရွိၾက သည္။ 
သတ္မွတ္ႏႈန္းထားမဟုတ္ဘမဲခန္႔မွန္းႏုိင္ေသာကုန္စည္လႊေဲျပာင္းခ ေကာက္ခံမႈမ်ား၊ ႐ႈပ္ေထြးေသာနယ္ျခား 
ျဖတ္ေက်ာ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးအေျခခံအေဆာကအ္ အုံမ်ားညံ့ဖ်င္းျခင္းစသည္တုိ႔သည္GMS 
ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ကုန္စည ္ပုိ႔ေဆာင္ေဆာင္ေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ တြင္ အဓိက်ေသာအဆီးအတားမ်ားအျဖစ ္
ကိုးကားခံရ ေလ့ရွိသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
နယ္ျခားေဒသမ်ားတြငျ္ပႆနာမ်ားထူေျပာလွၿပီးလုံၿခဳံေရးျပႆနာမ်ားမွျမန္မာႏုိင္ငံတြငး္ႏွင္ ့
ျမန္မာႏု ိင ္င ံတစ္၀ုိက္တြင္ ႀကီးမားေသာစိန္ေခၚမႈတစ္ရပျ္ဖစ္ေနသည္။ ထုိ႔ျပင ္ေဒသတြင္း ခ်တိ္ဆက္မႈ 
တုိးတက္လာျခင္း က ေဆာင္က်ဥ္းလာေသာပုိ႔ေဆာင္ေရးအေဆာက္အအုံမ်ားတုိးတက္လာျခင္း ႏွင့္အတူ 





ေဒသတြင္းခ်ိတ္ဆက္မႈကိုတိုးျမွင့္ရန ္ေဒသတြင္းသက္ဆုိင္သူမ်ားက ႏုိင္ငံစုံပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္မႈ ပိုမိုနက္႐ႈိင္းရန္ ႏွင့္ 
22 SAARC: South Asian Association for Regional Cooperation 
23 BIMSTEC: Bay of Bengal Initiative for Multi‐Sectoral Technical and Economic Cooperation 
24 FDI: Foreign Direct Investment 
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ပို႔ေဆာင္ေရးအေျခခံအေဆာကအ္အုံမ်ားတည္ေဆာက္မႈတြင ္ျမန္မာႏု ိင ္င ံ ကိုကူညီမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန ္မလြဲမေသြ 
လုိအပ္ သည္။  
 
၁.ႏုိင္ငံစု ံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားေကာင္းေစရန ္
 
ဒီမိုကရက္တစ္အစုိးရက်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိၿပီးကတည္းကေခတ္သစ္တြင္ ျမန္မာႏု ိင ္င ံသည္ ကာလ 
ရွည္ကိုင္စြဲခဲ့ေသာမိမိ၏ အစဥအ္လာျဖစ္သည့္ ၾကားေနေရးကု ိျပန္သြားေနၿပီးသိမ္ေမြ႕ေသာ ပါ၀ါထိန္းညွိ မႈကုိ 
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္မွာ ျမန္မာႏု ိင ္င ံ၏ အေကာင္းဆုံးအက်ဳိးစီးပြားအျဖစ္တြင္ရွိေနသည။္ အျပတ္ရွင္းမည္ ့
ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးတုိက္ပြဲအတြက္ စစ္ေျမ ျပင္တစ္ရပ ္ျဖစ္လာမည့္အေရးႏွင့္ ကာလရွည္ လက္လြတ္ခဲ့သည့္ 
ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက ္ေရႊအခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ကုိ လက္လြတ္မည့္ အေရးကိုသတိျဖင့္ေရွာင္ ေနစဥ ္
ျပည္တြင္းေဆာက္လုပ္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက ္ႏုိင္ငံ တကာႏွင့္ ေဒသတြင္းရင္းျမစ္မ်ားအား လုံးကိုအသုံးျပဳရန္၊ 
ေဒသတြင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြကမ္ႈကိ ုျမွင့္တင္ရန ္ပထ၀ ီအေနအထားအရ အားသာခ်က္ 
မ်ားကိုအျပည့္အ၀အသုံးခ်ရန္မာွ ျမန္မာႏု ိင ္င ံအတြက္ အလြနတ္ရာအေရးႀကီးသည။္  
 
တ႐ုတ္အတြက္မူတည္ၿငိမ္ေသာ၊ ၾကြယ္၀ေသာ၊ ပြင့္လင္းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ရပ္ျဖစ္ရန္မွာတ႐ုတ္အက်ဳိး စီးပြား 
မ်ားထတဲြင ္ရွိေနၿပီးအထူးသျဖင့္ ကုန္းတြင္းပိတ္ျဖစ္ၿပီးဖြံ႕ၿဖဳိးမႈနိမ့္က်ေသာယင္း၏ အေနာကေ္တာင္ ေဒသမ်ား 
အတြက္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ-အေမရိကန ္ဒုိင္ယာေလာ့ လမ္းေၾကာင္းကိုတ႐ုတ္က လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ ္
အနည္းငယ္ကပထမဆုံးလမ္းေဖာက္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏု ိင ္င ံ၏အလားအလာရွိ 
ေသာစီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကိုအျပည့္အ၀အေကာင ္အထည္ေပၚလာေစလုိၾကသည္မွာလည္း ျမန္မာႏု ိင ္င ံ၏ 
အျခားအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားထဲ တြင္ပါ၀င္သည္။ 
 
ျမန္မာႏု ိင ္င ံကိုဗဟိုျပဳထားသည့္ ေဒသတြင္းအခ်ိတ္အဆက္တစ္ခတုုိးတက္လာရန္မွာ ေဒသတြင္း 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာအရာျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏု ိင ္င ံကို 
ဗဟုိျပဳထားသည့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံစု ံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ယႏၱယားတစ္ခုထူေထာင္ရန္မွာမလြဲမေသြ လုိအပ္သည္။ 
ယႏၱယားကနဦးအဆင့္တြင ္ေဒသတြင္းတြင္ သက္ဆုိင္မႈအရွိဆုံးျဖစ္သည့္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ၊ အိႏၵိယ၊ 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ထုိင္းႏွင့္ တ႐ုတ္တုိ႔ ပါ၀င္သင့္ၿပီးေရရွည္တြင ္အားလုံးပါ၀င္မႈရွိေသာ မူကိုက်င့္သုံးၿပီးေဒသတြင္းႏွင့္ 
ကမၻာလုံးဆုိင္ရာသက္ဆုိင္သူမ်ား အားလုံးကိုလမ္းဖြင့္ေပးထားသင့္သည္။  
 
အခ်ဳိ႕ေသာအားထုတ္မႈမ်ားကိထုုိအေၾကာင္းျဖင့္ပင္ျပဳလုပခ္ဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ေဖေဖာ္၀ါရီႏွင္ ့မတ္လတုိ႔တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ 
ႏွင့္ ျမန္မာႏု ိင ္င ံတုိ႔ကိုျဖတ္ၿပီးကုိးလ္ကတၱားမွ ကူမင္းသို႔ ေအာင္ျမင္ေသာကားေမာင္းၿပဳိငပ္ြဲ တစ္ခု၏ 
လမ္းေၾကာင္းကိုလုိက္ၿပီး BCIM25 Economic Corridor တစ္ခုကိစုတင္ရန ္အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္တုိ႔က ၂၀၁၃ ေမလတြင္ 
အဆုိျပဳခဲ့သည္။ ထုိစဥ္ အေမရကိန္ကမူုဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏု ိင ္င ံ တစ္ေလွ်ာက ္India-Pacific Economic 
Corridor တစ္ခုကိုအေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ ့အုိင္ဒီယာတြင္ ေမ်ာပါေနသည္။ တ႐ုတ္က ေတာင္ကိုရီးယား၏ 
ပူးေပါင္းမႈျဖင္ ့ျမနႏ္ႈန္းျမင့္ရထားအတြက ္ရထားတြဲမ်ား ထုတ္လပု္ရန ္စက္႐ုံတည္ေဆာက္ေရး ကိုစဥ္းစားေနဥ ္ဂ်ပန္က 
ျမန္မာႏု ိင ္င ံအတြက္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထား မ်ားတည္ ေဆာက္ေရးကိုစီစဥ္ေနသည္။ အနာဂတတ္ြင ္
ေဒသတြင္အခ်ိတ္အဆက ္ေနာက္ထပ္တုိးတက္ေစ ရန္အလုိ႔ငွာအေထာက္ အပံ့မ်ားပိုမိုေထာကပ္ံ့ရန ္ပုိမုိခိုင္မာ 
ေသာအားထုတ္မႈမ်ားလုိအပ္ေနသည္။  
 
25 BCIM Regional Cooperation Forum တြင္  ဘဂၤလား ေဒ့႐္ွ၊ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတနုိင္ငံ(ယူနန္)၊ အိနီၵယ(အေရွ႕ေျမာက္ေဒသႏွင့္ 
အေနာက္ဘင္ေဂါျပည္နယ္)၊ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တုိ႕ပါဝင္ျပီး ေဒသတြင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရးမ်ားကုိျမႇင့္တင္၍ 
သက္ဆုိင္ရာေဒသတစ္ခုလံုးကုိ ဒဏၵာရီလာ သုဝဏၰဘူမိ ေရႊေျမက့ဲသုိ႕ တုိးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္၁၉၉၉ခုႏွစ္တြင္ ကူမင္းျမိဳ႕၌စတင္ခ့ဲသည္။ 
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၂. ေဒသတြင္းခ်ိတ္ဆက္မႈတြင္ မာစတာစီမံကိန္းသစ္တစ္ခုလုိအပ္သည္ 
 
ေဒသတြင္းခ်ိတ္ဆက္မႈ၏ အားလုံးလြမ္းၿခဳံႏိုင္ေသာအေျခအေနတစ္ရပ္ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္မလြဲမေသြ 
လုိအပ္ၿပီးလက္ရွိလမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ စီစဥ္ထားေသာသို႔မဟုတ္ အဆုိျပဳထားေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားအားလုံးကို 
ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္လုိအပ္သည္။ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္သြယ္ေရးဆုိင္ရာေဒသတြင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္ 
မာစတာစီမံကိန္းသစ္တစ္ခုတြင ္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ အေရးႀကီးဆုံးႏွင့္ စမ္းသပ္စီမံကိန္းမ်ား အတိုင္း 
ျပဳလုပ္သင့္သည္။  
 
၃.အက်ဳိးခံစားခြင့္ႏွင္ ့ကုန္က်စရိတ္မ်ား ပိုမုိေကာင္းမြန္စြာခြဲေ၀ျခင္းအတြက္ ယႏၱယားမ်ားကိုထူေထာင္ျခင္း 
 
ျမန္မာႏုိင္ငရံွိပုိ႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးစၾကၤန္မ်ားကု ိျမန္မာ၀့န္းက်င္ေဒသမ်ားအတြက ္“club good” 
အျဖစ္မွတ္ယူႏုိင္သည္။ ျမန္မာႏု ိင ္င ံတြင္ ပို႔ေဆာင္ေရးအေျခအေနမ်ားတုိးတက္မႈသည္ 
ေဒသတြင္းသက္ဆုိင္သူမ်ားအားလုံအက်ဳိးခံစားခြင့္ရရွိလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ႏွင့္ ကုန္က် 
စရိတ္မ်ားခြဲေ၀ျခင္း ယႏၱယားတစ္စုံကိုတည္ေထာင္ သင့္ၿပီးလုပေ္ဆာင္မႈမ်ားေဆာငရ္ြက္ရာတြင ္လူမႈေရးႏွင့္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာဧရယိာမ်ားတြင ္မျမင္ႏုိင္ေသာစရတိ္မ်ားကုိကုစားရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။  
 
၄. ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာမဟုတ္ေသာအဆီးအတားမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ၿပီးႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းကို ျမွင့္တင္ရန ္
 
GMS နယ္ျခားျဖတ္ေက်ာ္ ပို႔ေဆာင္ေရးသေဘာတူညီခ်က ္(CBTA) ၏ အေတြ႕အႀကဳံမ ွေလ့လာခ်က္အရ 
အေကာက္ခြန ္ရွင္းလင္းေရးလုပင္န္းစဥ္မ်ားေခ်ာ့ေမြ႕ရန္ႏွင့္ပ ေဒသတြင ္ပုိ႔ေဆာင္အခ်နိ္ႏွင့္ စရတိ္ေလွ်ာ့ခ်ရန ္
ျမန္မာႏု ိင ္င ံႏွင္ ့ယင္း၏အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားၾကားအလားတူႏိုင္ငံစုံသေဘာတူညီခ်က္မ်ဳိးရွိရမည္ဟုအၾကံျပဳထားသည္။ 
အဆုိပါလုပ္ငန္းမ်ားကိုအေကာင္အထညေ္ဖာ္ျခင္းျဖင္ ့အျပတ္အေတာက္မရွိေသာေဒသတြင္း 
ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးကြန္ရက္တစ္ခုကိုပင ္တည္ေထာင္ၿပီးျဖစမ္ည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီးေဒသတြင္း အေျခခ ံ
အေဆာက္အအုံအျပန္အလွန ္ခ်ိတ္ဆက္မႈ၏ အလားအလာမ်ားလည္းအျပည့္အ၀အေကာငအ္ထည္ေပလာ 
မည္ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္းပးူေပါင္းေဆာင ္ရြက္မႈ၏ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကုိေဒသရွိႏိုင္ငံမ်ားအားလုံးၾကား 
ေ၀မွ်ခစံားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  
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တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔သည့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
နယ္ျခားျဖတ္ေက်ာ္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အတူ ေနထုိင္မႈႏွင့္အတူ ထင္ရွားေသာ 
ေပါက္ေဖာ္(ညီရင္းအကို)မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးရွိခဲ့ၾကသည္။ ထိုႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း 
ဆက္ဆံေရးတြင္ က်င့္သံုးလိုက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္အျဖစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရး မူငါးရပ္ကုိ 
စတင္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ သည့္ ပထမဆံုးေသာ အာရွႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ 
တ႐ုတ္တစ္ႏုိင္ငံတည္းမူ၀ါဒကို လိုက္နာၿပီး တ႐ုတ္၏အဓိက အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ေထာက္ခံခဲ့သည္။ 
တ႐ုတ္ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ညီညႊတ္မႈ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ပိုင္နက္နယ္ေျမဆိုင္ရာ ဂုဏ္သိကၡာကို 
ေထာက္ခံခဲ့သည္။ 
 
ကုန္းတြင္းပိတ္တ႐ုတ္တိုက္ပြဲမွ အိႏၵိယသမုဒၵရာသို႔ ဆက္သြယ္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စြမ္းအင္ႏွင့္ 
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔သည္ 
တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ အိႏိၵယတို႔ အၾကားေလးႏုိင္ငံစီးပြားေရး မိတ္ဖက္ကို အဆိုျပဳခဲ့ရာတြင္ 
အဓိကပါ၀င္ပတ္သက္သူ ႏွစ္ဦးျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔သည္မဟာမဲေခါင္ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့ ္
ျမစ္အတြင္းသေဘၤာမ်ားလံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ သြားလာႏုိင္ေစမည့္ မဲေခါင္ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ ေလွ်ာက္ 
အစီအစဥ္တက်က်ဴးလြန္သည္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို တားဆီးရန္ ေလးႏုိင္ငံပူးေပါင္းကင္းလွည့္ျခင္းတို႔၏ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရး မိတ္ဖက္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ တ႐ုတ္သည္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး 
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ စုစု ေပါင္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂.၃၂ 
ဘီလီယံရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားကုန္သြယ္မႈသည္အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆.၅ 
ဘီလီယံသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္တာ တိုးတက္မႈ ၄.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
တ႐ုတ္၏တိုက္႐ိုက္ ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၄၆၀ ရွိခဲ့ၿပီး 
၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၄.၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္ ခဲ့ကာတ႐ုတ္ သည္ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ေနာက္တြင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဒုတိယအႀကီးဆံုး ကုန္သြယ္ဖက္ျဖစ္ခဲ့သည္။ အာဆီယံ-တ႐ုတ္လြတ္လပ္ 
စြာကုန္သြယ္ေရးနယ္ေျမ(CAFTA)ကို ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီးအာဆီယံ-၆ 
ႏွင့္ တ႐ုတ္ တို႔က သတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ဟု၉၀%ေက်ာ္သည္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ခြင့္ရခဲ့သည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ CLMV ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ CFTA ကို 
အျပည့္အ၀အေကာင္အထည္ေဖာ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။  
 
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားႏွင့္ခ်ီေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ သံတမန္ေရးရာ အထီးက်န္ျဖစ္မႈမွ 
ျမန္မာႏုိင္ငံျပန္လည္ထြက္လာျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြား ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့ ္
အေနာက္ကမၻာေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္တည္ ေဆာက္ေရး၏ 
သံတမန္ေရးရာ ေနရာကို ရယူႏုိင္ျခင္းတို႔ကို တ႐ုတ္က ေတြ႕ျမင္လိုသည္။ အရပ္သားအစိုးရသစ္၏လက္ 
ေအာက္တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးသည္ မိမိတို႔၏ အစဥ္အလာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာ 
ဆက္ဆံေရး၏စာမ်က္ႏွာသစ္ကို ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ သမၼတရာထူးရယူၿပီး မၾကာမီ 
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၂၀၁၁ ေမလတြင္ တ႐ုတ္သို႔ အလည္အပတ္ခရီးသြား ေရာက္ခဲ့သည္။ ျပည့္စံုေသာ 
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဖက္ထူေထာင္ျခင္းအေပၚ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ကို တ႐ုတ္ႏွင့္ 
ျမန္မာၾကားလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Wang Yi သည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ဇူလိုင္လတြင္ 
ဘ႐ူႏုိင္းတြင္က်င္းပသည္ အာဆီယံ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားအစည္းအေ၀းႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ား၏ 
ျပင္ပတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္ႏွင့္အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ၎တို႔၏ 
ႏွစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးကို ေက်ာ္ ၾကားေသာ တ႐ုတ္စကားပံုႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ “လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ႏွလံုးသားကို 
အခ်ိန္ကသက္ေသျပမွာပါ”ႏွင့္ လိုအပ္ခ်ိန္မွာ ရွိေန တာဟာ မိတ္ေဆြေကာင္းပါဟူေသာ စကားပံုကို ကိုးကား၍ 
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သည္ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေရး မူ၀ါဒ ကိုအၿမဲတမ္းဆက္လက္ကိုင္စြဲကာ 
၎တို႔၏ ထံုးတမ္းစဥ္လာႏွင့္အညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလမ္းေၾကာင္းကို ျမန္မာေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ရန္ အေထာက္အပံ့ျပဳကာ 
ယင္းသို႔ေသာ အစဥ္အလာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုအားေကာင္းလာရမည္ျဖစ္ၿပီး 
အေျခအေနအသစ္ေအာက္တြင္ အားနည္းသြားမည္မဟုတ္ဟု ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
တ႐ုတ္ႏွင့္အစဥ္အလာခ်စ္ၾကည္ရင္း ႏွီး မႈကို အေလးထားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး 
ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္ကေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အဖိုးတန္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား အကူအညီမ်ားကို 
ကာလၾကာရွည္ေပးခဲ့ျခင္းအတြက္ တ႐ုတ္ကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္ဟု ဆိုသည္။ “ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးႏွင့္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတစ္ခုတည္းေရာက္ရွိေနတယ္ဆိုေပမယ့္ 
တ႐ုတ္ႏွင့္အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းအျဖစ္ႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိသည့္ 
ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ဘယ္ေသာအခါမွ ေျပာင္းလဲမွာမဟုတ္ပါ”ဟု ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္ က 
ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။  
 
ျမနမ္ာ့ႏုိငင္ံေရးအသြငေ္ျပာငး္လျဲခငး္ကိ ုတ႐တုက္ ေထာကခ္ျံခငး္ 
 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္မတ္လတြင္ အရပ္သားအစိုးရသစ္တက္လာၿပီးကတည္းက ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအသြင္းေျပာင္းမႈသည္ 
အပိုင္းႏွစ္ရပ္ႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရသည္။ ပထမအပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအျဖစ္ေခၚဆိုႏုိင္ၿပီး 
ယခုေရာက္ရွိေနသည့္ ဒုတိယအပိုင္း မွာ ႏုိင္ငံေရးအရ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးအပိုင္းျဖစ္သည္။ 
ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ လမ္းျပေျမပံုခုႏွစ္ရပ္ႏွင့္အတူ ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ 
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး အသက္၀င္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈ တရား၀င္အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ 
၂၀၁၁ခုႏွစ္မတ္လတြင္ အရပ္ သားအစိုးရ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရ၏ 
ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးလမ္းျပေျမပံု ခုႏွစ္ရပ္၊ ၂၀၁၀ဒီမိုကေရစီေရြး ေကာက္ပြဲႏွင့္ အစိုးရသစ္ကို တ႐ုတ္က 
အင္တိုက္အားတိုက္ေထာက္ခံခဲ့သည္။ တ႐ုတ္တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မီဒီယာ တို႔သည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေပၚ အေကာင္းျမင္မႈႏွင့္ ေထာက္ခံသည့္အေနအထားတြင္ 
ရပ္တည္ၿပီးတင္ျပခဲ့ၾက သည္။ အဆင္ေျပေခ်ာမြတ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုပြင့္လင္းၿပီး 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈရွိေသာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္သို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ အစိုးရသစ္အား 
ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းက အားေပးအားေျမာက္ျပဳရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ရရွိၿပီးအမ်ဳိးသား 
ျပန္လည္ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္အခြင့္အလမ္းလည္းရရွိေစခဲ့သည္။  
 
၂၀၁၁ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္တို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ေတြ႕ဆံုမႈသည္ 
အမ်ဳိးသားျပန္လည္ ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးဆီသို႔ ပထမဆံုးေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ 
မိမိတုိ႔အစိုးရသည္ ျပည္ပေရာက္ေနသူမ်ားအား မိခင္ ႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လာရန္ ခြင့္ျပဳၿပီး ၎တို႔၏ ျပစ္မႈမ်ားကို 
သက္ညာခြင့္ေပးမည္ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္အား ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ ေၾကညာ ခဲ့သည္။ ထုိအခါမွစ၍ 
အစိုးရသစ္သည္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအပါအ၀င္ရာႏွင့္ခ်ီေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ 
ႏုိင္ငံအတြင္း၌ တိုင္ၾကားလာေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ျမန္မာအစုိးရက 
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အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး အၿငိမ္းစားျပည္သူ႔၀န္ထမ္း(၁၅)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ 
ေကာ္မရွင္သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္အတုိင္း 
ႏုိင္ငံသားတို႔၏အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသား 
ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အပါအ၀င္ အတိုက္အခံပါတီမ်ား တရား၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီသစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳႏုိင္ရန္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ႏွင့္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ အစိုးရသစ္သည္ 
မီဒီယာအေပၚစိစစ္ေရးကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္သံဌာနမ်ား၊ 
ထုတ္ေ၀လွည္ပတ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။  
 
အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ခဲ့ၾကသည္။ 
အဆုိပါအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အမ်ဳိးသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီကိုလည္း 
အစိုးရက ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ အစိုးရသစ္သည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕(၁၁)ဖြဲ႕ႏွင့္ 
အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 
အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရးအတြက္ KIA ႏွင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာအသုိငး္အ၀ိုင္းအကူအညီျဖင့္ 
ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္အခ်ဳိ႕ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ပဋိပကၡႏွင့္ 
ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရွိေနသည့္တိုင္ အစိုးရသည္ မ်ားစြာေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 
ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးျဖစ္စဥ္ကို စတင္ခဲ့ၿပီး အနည္းဆံုး ယာယီ အားျဖင့္ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕အစီအစဥ္ကို 
ခ်ေပးခဲ့သည္။  
 
ဒုတိယအပိုင္းမွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ျပင္ဆင္သည့္အပိုင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးေရႊမန္းတို႔ က သမၼတျဖစ္လိုသည္ဟု ေၾကညာခဲ့ၿပီး 
တိုင္းရင္းသားပါတီ၁၁ခုကလည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဖယ္ဒရယ္ယူနီယံ ပါတီ အမည္ျဖင့္ 
ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ထူေထာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ ႏိုင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအသစ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ 
ဒီမို ကေရစီေဖာ္ေဆာင္ျခင္း အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ ကိစၥမွာ 
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ျဖစ္သည္။ သမၼတေနရာကို ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္အတြက္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အရည္အခ်င္းျပည့္မီခဲ့လွ်င္ ဖယ္ဒရယ္အစိုးရ၊ ဖယ္ဒရယ္စနစ္အတြင္း ေဒသႏၱရ 
လူနည္းစုႏႈင့္ အာဏာပိူင္မ်ားအၾကား အာဏာႏွင့္အက်ဳိးစီးပြားမ်ား မည္သို႔ခြဲေ၀မည္ဗုဒၶဘာသာ ၀င္မ်ားႏွင့္ 
မူစလင္ဘာသာ၀င္မ်ားအၾကား၊ အျခား လူနည္းစုလူအုပ္စုမ်ားအၾကား ဂုိဏ္းဂဏဆန္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို 
မည္သို႔ ကိုင္တြယ္မည္နည္း။  
 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးအသြင္းေျပာင္းမႈမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အေတြးႏွင့္ 
ျပင္ပႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအၾကားကစားပြဲ မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားက 
ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိသည္။  
 
တ႐တု -္ျမနမ္ာဆကဆ္ေံရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအသစ ္
 
အစိုးရသစ္ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔သြားေရာက္လည္ပတ္ကာ 
တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာၾကား ၿပီးျပည့္စံုေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္မိတ္ဖက္ထူေထာင္ျခင္း ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ကို 
အစုိးရႏွစ္ရက္က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Yang Giechi 
ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ သူ၏ခရီးစဥ္အတြင္း 
ၿပီးျပည့္စံုေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္၏ 
လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ႏွစ္ဖက္အစိုးရ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး 




ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ဒီမုိကေရစီအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးျဖစ္စဥ္၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရး မ်ဳိးစံုကြဲျပားမႈ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္အတူ ျပည္သူ႔သံတမန္ေရးကို အေလ့ထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ၎၏ မူ၀ါဒအား တ႐ုတ္က 
ခ်ိန္ညႇိခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ပထ၀ီ မဟာဗ်ဴဟာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ လံုၿခံဳေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ 
မူ၀ါဒေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားက အဆိုပါသံခင္းတမန္ခင္းသည္ တ႐ုတ္က ျမန္မာကို 
ကိုလိုနီျပဳရန္အားထုတ္ျခင္း(သို႔မဟုတ္)အျခားအိမ္နီးခ်င္းမ်ားကို ၀ိုင္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) အိႏိၵယသမုဒၵရာကို 
စိုးမုိးရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ရပ္ျဖင့္ ပုံဖ်က္ၾကသည္။ လတ္တေလာ ရွင္သန္တက္ၾကြေနသည့္ တ႐ုတ္-
ျမန္မာဆက္ဆံေရးကို တ႐ုတ္ လူမ်ဳိးတစ္ေယာက္၏အျမင္ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ရွင္းျပလုိပါသည္။ တ႐ုတ္၏ 
ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ အျခားသူမ်ား၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈႏွင့္ ကြဲျပား ေကာင္းကြဲျပားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
၄င္း၏ေယဘုယ်ပန္းတုိင္မ်ားမွာ ဆင္တူသည္။ တ႐ုတ္က ႀကဳိးပမ္းေဖာ္ေဆာင္သည့္ ပန္းတုိင္မ်ားမွာ 
တ႐ုတ္က လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ သံအမတ္ Yang Houlan အား ျမန္မာသံအမတ္အျဖစ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ 
အေတြ႕အႀကဳံရွိေသာ ထိပ္တန္းသံတမန္ Wang Yingfan ကို အာရွေရးရာ အထူးသံတမန္အျဖစ္လည္း 
ခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္းမွာ တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရး ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးႏွင့္အတူ 
ပထမဆုံးအႀကိမ္အာ႐ုံစူးစုိက္လာျခင္းျဖစ္သည္။  
 
တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမိတ္ဖက္ႏွင့္ 
ရင္းႏွီးေသာမိတ္ေဆြအျဖစ္ ျမင္ထားခဲ့ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အိႏၵိယသမုဒၵရာသို႔ 
ကုန္းလမ္းျဖင့္ေပါက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ေနရာႏွင့္ မလကၠာေရလက္ၾကားကို တ႐ုတ္ ျဖတ္သန္းႏုိင္မည့္ေနရာအျဖစ္ 
ပထ၀ီမဟာဗ်ဴဟာ႐ႈေထာင့္မွ ျမင္ထားခဲ့သည္။ 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားျပည္လည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းညီညြတ္မႈကို အတုိက္အခံမ်ားျဖင့္ 
အျပဳသေဘာေဆာင္ ေသာ ဒုိင္ယာေလာ့မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ ေစ့စပ္ညႇိ ႏႈိင္းျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္ အေထာက္အပံ့ျပဳခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သည္ 
အႀကီးဆုံး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူျဖစ္ခဲ့ၿပီး လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ 
အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ 
မိမိတုိ႔၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ လူမႈတာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိစၥရပ္မ်ားကို 
အေလးထားခဲ့ သည္။  
 
တ႐ုတ္သည္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အာဆီယံဥကၠဌျဖစ္ေရးအတြက္ ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး 
ေဒသတြင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပါ၀င္ရန္ အထူးသျဖင့္ အာဆီယံအသိုက္အ၀န္းတည္ေဆာက္ေရးတြင္ 
ပါ၀င္ျခင္းအတြက္ ေထာက္ခံခဲ့သည္။ မိမိတုိ႔၏ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးဖြံ႕ၿဖဳိးေရးတြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာညီမွ်မႈ၊ 
ညီမွ်ေသာအေျခခံေပၚတြင္ ရင္းႏွီးစြာတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ၊ ႏွစ္ဖက္အက်ဳိး အျမတ္ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္စလုံးအသာရမည့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမူမ်ားကို တ႐ုတ္က ကိုင္စြဲခဲ့သည္။  
 
တ႐ုတ္သည္ အတုိက္အခံႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရးကို 
အားေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သလုိ အစိုးရခ်င္းတရား၀င္ဆက္ဆံေရးကိုလည္း 
ခိုင္မာေအာင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္အစုိးရသည္ အာဏာရ ၾကံ႕ခုိင္ဖြံ႕ 
ၿဖဳိးေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ NLD ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 
ဦးေဆာင္လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း တ႐ုတ္ကဖိတ္ေခၚခဲ့ကာ 
ျပည္သူခ်င္းဆက္ဆံေရးအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ လူမႈေရးအေျချပဳ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ 





သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ၾကား အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ 
အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးျဖင့္ သိသိသာ သာ ျဖစ္ထြန္းလာေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးသည္ 
ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလစ္ဘရယ္လုိက္ေဇးရွင္း ဧဂ်င္ဒါတစ္ခု သုိ႔ ေရႊ႕သြားၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
အစုိးရသစ္သည္ စိန္ေခၚမႈေပါင္းမ်ားစြာကို ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး ယင္းတုိ႔သည္ ျပင္းထန္ကာ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ 
ေရရွည္ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္သည္ ႏုိင္ငံေရးျပန္လည္ေပါင္းစည္းမႈ၊ လူမႈေရးတည္ 
ၿငိမ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္ဟု ျမန္မာျပည္သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ 
အရပ္သားအစုိးရလက္ထက္ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္အသစ္ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို 
ရရွိႏိုင္မည္ဟု တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားက ေမွ်ာ္ လင့္ၾကသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ 
တုိင္းရင္းသားမ်ား ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္အတြက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖြဲ႕ မ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္အမ်ားစုကို 
ဖယ္ထုတ္ထားသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအသစ္တြင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈမရွိေသာ 
အာဏာပိုင္ျဖစ္သင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရးနယ္ပယ္တြင္ျဖစ္သည္။ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ အဖြဲ႕ မ်ား၏ ကံၾကမၼာသည္ အစိုးသစ္အေပၚတည္ မူတည္ေနသည္။ 
ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ုိင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္းေရးတြင္ အထူးစိတ္၀င္တစားရွိၾကသည္။  
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မၾကာေသးမီက စတင္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ အတူ 
ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအစရွိသည့္ 
အေနာက္တုိင္း တန္ဖုိးစနစ္မ်ားက မ်ားစြာလႊမ္းမုိးထားခဲ့သည္။ အရပ္ ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို 
အားေပးရန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးစဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္ မ်ားကို အားေကာင္းေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ 
ႏုိင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္း (INGO) မ်ား ပုိမုိလာေရာက္လွ်က္ရွိသည္။ 
ယခုအေျခအေနရအဆုိလွ်င္ ပိုမိုတက္ၾကြလာေသာ ျမန္မာ့အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ 
လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္း မေျပာလွ်င္ ရွင္သန္ႏိုင္ မည္မဟုတ္ေပ။  
 
လတ္တေလာအားျဖင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးအပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံ ေရးကုိ 
ျမန္မာသတင္းဂ်ာနယ္မ်ား တြင္ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ေဆြးေႏြးလွ်က္ရွိသည္။ မ်ားစြာ ေသာ စာေရးဆရာမ်ားသည္ 
တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာၾကားဆက္ဆံေရးကို ႐ႈေထာင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ေရး သားၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ 
အေမရိကန္ႏွင့္နီးကပ္သင့္သည္ဟု အခ်ဳိ႕ကေရးၾကသည္။ ဥေရာပ သမဂၢႏွင့္ နီးကပ္သင့္သည္ဟု အခ်ဳိ႕က 
ေရးၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကမူ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္းကို ေရြးခ်ယ္၍ မရႏိုင္သျဖင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ဆက္ဆံေရးကို 
ထိန္းထားသင့္သည္ဟု အခ်ဳိ႕ကေရးၾက သည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ျမန္မာ၏ အနာဂတ္တြင္ တ႐ုတ္သည္ 
အေရးႀကီးသည္ဟု ႏုိင္ငံ ေရးႏွင့္သက္ဆုိင္သူအားလုံးအသိအမွတ္ျပဳၾကေၾကာင္း ေယဘုယ်ေကာက္ခ်က္တစ္ခု 
ေ၀ဖန္သူ မ်ားၾကားရွိေနသည္။ တ႐ုတ္သည္ စစ္အစိုးရကိုေထာက္ခံခဲ့ၿပီး ဖိႏွိပ္မႈေအာက္တြင္ေနခဲ့ရသည့္ 
ျပည္သူမ်ား၏ အသံကိုလ်စ္လ်ဴျပဳခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တ႐ုတ္၏လက္ရွိပုံရိပ္သည္ ဆုိးဆုိး ရြား ရြား 
ပ်က္စီးေနသည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူအမ်ားစုကလည္းသေဘာတူၾကသည္။  
 
ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး စစ္တပ္ယႏၱယားကို  တ႐ုတ္က 
အေထာက္အပံ့ျပဳခဲ့ျခင္းျဖင့္ ခက္ခဲေသာ ကာလမ်ားတြင္ တ႐ုတ္သည္ျမန္မာႏုိင္ငံကို အျမတ္ထုတ္ခဲ့သည္ဟု 
ျမန္မာျပည္သူမ်ားက ခံစားၾကသည္။ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင္း တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကို ေစ်းေပါေပါျဖင့္ ၀ယ္ယူခဲ့ၾကသည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပိုဆင္းရဲလာကာ 
အရာရာတုိင္းတြင္ တ႐ုတ္အေပၚ ပုိ၍ ပို၍ မွီခုိခဲ့ရသည္။ ယခုစာတမ္းတြင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအၾကား 
မိမိ၏ပုံရိပ္ကို တ႐ုတ္မည္ သို႔တုိးျမွင့္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။  
 
ျမန္မာႏုိင္ငံကို နားလည္ရန္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး သံတမန္ေရးရာကို က်င့္ သုံးရန္ 
တ႐ုတ္အတြက္ အေရးႀကီးသည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တ႐ုတ္သံ႐ုံး၏ အခန္းက႑သည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တ႐ုတ္၏ ပုံရိပ္ကိုျပေသာ သံရုံးတစ္ခုအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ 
ယခုစာတမ္းမေရးသားမီတြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ရန္ကုန္ရွိ Peace, Democracy & Development (MDRI-CSIS) 
အတန္း၏ ေက်ာင္းသား ၂၀ ခန္႔ႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့ ၿပီး အငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႔သူမ်ားကိုလည္း လမ္းေပၚတြင္ 
ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ရရွိခဲ့ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
တ႐ုတ္၏ ပုံ ရိပ္တုိးျမွင့္ရန္ တ႐ုတ္အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
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အတိတ္ကာတတြင္ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ အဓိကသက္ဆုိင္သူသည္ အစိုးရသာျဖစ္ သည္ဟု 
မွတ္ယူၿပီး ျမန္မာအစိုးရႏွင့္အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပၚေနၿပီး အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ မီဒီ ယာမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ 
တစ္ခုထက္ပိုသည့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စြမ္း အားႀကီးမားေသာ 
ျပည္သူ႔သံတမန္ေရးရာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ တ႐ုတ္သည္ ရန္ကုန္ရွိ တ႐ုတ္သံ႐ုံးတြင္ 
ထိေရာက္ေသာ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာနတစ္ခု ထူေထာင္သင့္ သည္။ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရန္ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဌာနတြင္ ျပည္တြင္း 
ႏိုင္ငံေရးအရာရွိမ်ားႏွင္ ့မီဒီယာအရာရွိမ်ားကို ငွားရမ္း သင့္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အေမရိကန္သံ႐ုံး၊ 
ၿဗိတိသွ်သံ႐ုံးႏွင့္ ဂ်ပန္သံ႐ုံးမ်ားတုိ႔လုိမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ားမွာ 
တ႐ုတ္သံ႐ုံးႏွင့္ပက္သက္ၿပီး သတင္းအခ်က္ အလက္အနည္းငယ္သာရရွိၾကသည္။ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရး 
အစီအစဥ္မ်ားကို (ကြန္ျဖဴးရွပ္ စင္တာ ကဲ့သုိ႔) ေဆာင္ရြက္ရန္ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္စင္တာမ်ား 
ထူေထာင္ သင့္သည္။ ရန္ကုန္တြင္ အေမရိကန္စင္တာႏွင့္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတုိ႔သည္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ 
အေနာက္တုိင္းယဥ္ေက်းမႈကို သင္ယူလုိသည့္ လူငယ္မ်ားအၾကား အလြန္ေရပန္းစားေသာ္ လည္း 
တ႐ုတ္သံ႐ုံးသို႔မူ တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈေလ့လာရန္ မည္သူမွ် သြားေရာက္ျခင္းမရွိၾကေပ။ တ႐ုတ္ အေပၚ 
ျမန္မာျပည္သူမ်ား ပုိမုိသတိျပဳမိလာေစရန္ တ႐ုတ္သည္ မိမိ၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ျမန္ မာရွိ ပုဂၢလိက 
မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေၾကာ္ျငာသင့္သည္။  
 
တ႐ုတ္စီမံကိန္းနယ္ပယ္တြင္လည္း ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အတြက္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ ထုိလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပည္တြင္း NGO မ်ားမွေသာ္လည္း ေကာင္း၊ NGO 
အသစ္တစ္ခုထူေထာင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း တ႐ုတ္၏ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ အက်ဳိး စီးပြားမ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တ႐ုတ္က ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ တ႐ုတ္စီမံကိန္းမ်ား တြင္ 
၄င္းတုိ႔၏ကိုယ္ပိုင္လုပ္သားမ်ားကိုသာ ေခၚယူအသုံးျပဳသျဖင့္ ျမန္မာ့ အလုပ္အင္အားစု မ်ားအတြက္ 
အလုပ္အကိုင္ေနရာမ်ားလုံေလာက္စြာဖန္တီးမေပးႏိုင္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တ႐ုတ္စီမံကိန္းမ်ားသည္ 
ေ၀ဖန္မႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ထိပ္ပိုင္းေနရာအမ်ားစုတြင္လည္း တ႐ုတ္စကားေျပာသူမ်ားသာ 
ရယူထားသျဖင့္ တ႐ုတ္စီမံကိန္းမ်ားသည္ တ႐ုတ္အတြက္သာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
ထိခုိက္လြယ္ေသာ ျပည္သူမ်ားကို အေထာက္အပံ့ျပဳ ရန္ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 
အျခားလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း ေစလႊတ္သင့္သည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ 
နီးနီးကပ္ကပ္ေတြ႕ဆုံျခင္းသည္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား ၏ စိတ္ႏွင့္ ၀ိဥာဥ္ကို သိမ္းပိုက္ရန္ အေကာင္းဆုံး 
နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္လိမ့္မည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယခုအခါတြင္ 
ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကိုေဖာ္ေဆာင္ေနသျဖင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံ ေရးသည္ ပုိ၍ ပို၍ 
႐ႈပ္ေထြးလာသည္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ တ႐ုတ္နားလည္ရန္အတြက္ အေရးႀကီး သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
တ႐ုတ္သည္ လြတ္လပ္ေသာ ပညာရွင္မ်ား/သုေတသနသမားမ်ား တ႐ုတ္သို႔ ပုံမွန္ဖိတ္ေခၚၿပီး 
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပက္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္သင့္သည္။ ျ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
တ႐ုတ္ကေပးေသာ ပညာသင္ဆုမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး သတင္းအခ်က္ အလက္အနည္းငယ္သာရရွိသျဖင့္ 
တ႐ုတ္ပညာသင္ဆုမ်ားသည္ တ႐ုတ္မ်ားအတြက္သာျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္စကားမတက္လွ်င္ တ႐ုတ္ပညာသင္ဆုကို 
မရႏိုင္ဟု ယူဆၾကသည္။ လူစြမ္းအားအရင္း အျမစ္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးကို တုိးျမွင့္ရန္ တ႐ုတ္သည္ 
ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအား ေ၀စုတစ္ခုခြဲတမ္းခ် ၿပီး လက္ခံႏိုင္သည္။  
 
ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ အျမင္တြင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားသည္ တ႐ုတ္သုိ႔ လူေမွာင္ခုိကုန္ကူး ရန္ 
ဆြဲေဆာင္ခံရေလ့ရွိၿပီး တ႐ုတ္မသန္စြမ္းသူ အမ်ဳိးသားမ်ား သို႔မဟုတ္ စိတ္ေ၀ဒနာရွင္မ်ား ႏွင့္ 
အဓမၼထိမ္းျမားျခင္းခံရသည္ဟုု ျမင္ေနၾကသည္။ အဆုိပါ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို တ႐ုတ္က လုံ ေလာက္ေသာ 
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အေရးယူမႈမ်ားမျပဳလုပ္ဟု ျပည္သူမ်ားကထင္ျမင္ေနၾကသျဖင့္ တ႐ုတ္သည္ အဆုိပါရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို 
အေရးယူမႈမ်ားပုိမုိျပဳလုပ္ၿပီး တ႐ုတ္က အဆုိပါရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို မည္သို႔တိုက္ဖ်က္ေနေၾကာင္း 
ပုဂၢလိကမီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ျပည္သူမ်ားကို အသိေပးရမည္။ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျမန္မာျပည္သုိ႔ 
သြားေရာက္လည္ပတ္လွ်င္လည္း တကၠသုိလ္ေက်ာင္း သားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ 
သြားေရာက္ၿပီး စကားေျပာသင့္သည္။ ဥပမာ အေနာက္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ 
သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီးအရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံ သုိ႔သြား ေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့ကာ 
ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ကစားခဲ့သျဖင့္ ထုိမိနစ္ ပိုင္းေၾကာင့္ ဂ်ပန္သည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ အသည္းႏွလုံးကုိ 
ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ျပည္သူခ်င္း ဆက္ဆံေရး အားေကာင္းေစရန္ တ႐ုတ္သည္ မိမိ၏ 
နာမည္ေက်ာ္သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား သို႔မဟုတ္ အဆုိေက်ာ္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ေစလႊတ္ၿပီး သံတမန္အျဖစ္ 
ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ ေစႏိုင္သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ အီးယူတုိ႔ကဲ့သုိ႔ပင္ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား 
အထူးကုန္သြယ္ေရး အခြင့္အလမ္းေပးၿပီး ေၾကြးမီွအခ်ဳိ႕ကိုေလွ်ာ္ ပစ္သင့္သည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖဳိးမႈကိုအားေပး ရန္ႏွင့္ 
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမုိ ဖန္တီးေပးအလုိ႔ငွာ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ကုန္သြယ္ေရးမညီမွ်မႈကို 
ယုံၾကည္ႏိုင္ေစရန္ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံထံမွ သြင္းကုန္မ်ား တုိးျမွင့္တင္သြင္းျခင္းအခ်ဳိ႔ကို ျပဳလုပ္သင့္သည္။ 
အာဏာမလႊ ဲေျပာင္းမီ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္အစိုးရသည္ သယံဇာတအားလုံးကို 
တ႐ုတ္သို႔ေရာင္းခ်သြားခဲ့သည္ဟု ျမန္မာျပည္သူအခ်ဳိ႕က ယူဆျဖင့္ စစ္အစုိးရလက္ထက္အတြင္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ခ်ဳပ္ဆုိထားခဲ့ေသာ ယခင္ကန္ထ႐ုိက္စာ ခ်ဳပ္မ်ား ကိုလည္း တ႐ုတ္က သုံးသင့္သည္။ 
ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ သည္ NLD ႏွင့္ ပုိမုိနီးကပ္စြာဆက္ဆံၿပီး လက္ရွိ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးကို 
ေဆြးေႏြးရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တ႐ုတ္သို႔ ဖိတ္ေခၚသင့္သည္။ အဆုိပါအခြင့္အလမ္းကို ရယူၿပီး တ႐ုတ္ 
ဘာႀကဳိက္သည္၊ မႀကဳိက္သည္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သိရွိေအာင္ တ႐ုတ္က ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။  
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ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလအတြင္း ျမန္မာတြင္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ 
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၂၀၁၂ ခုႏွစ္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္တ႐ုတ္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈပမာဏသည္ ေဒၚလာသန္း ၁၄၀၀ ေက်ာ္ခ့ဲၿပီး ျမန္မာ့ 
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈစုစုေပါင္း၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ခ့ဲကာ ျမန္မာတြင္ တ႐ုတ္သည္ အမ်ားဆံုးရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွ 
သူျဖစ္ခ့ဲသည္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားအတြက္ 
အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ား ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကုိ ေဆာင္က်ဥ္းလာခ့ဲသည္။ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံျခား 
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈဥပေဒသစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုဂၢလိကသုိ႔ လႊဲေျပာင္းရန္ အားထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
တ႐ုတ္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွသူမ်ားအတြက္ ဆြဲေဆာင္စရာျဖစ္ခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျမစ္ဆံု 
ဆည္ေဆာက္လုပ္ေရး ရပ္တန္႔ျခင္းႏွင့္ လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္းကုိ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ားေၾကာင့္ 
တ႐ုတ္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ား အထိနာခ့ဲသည္။ အေျခအေနသစ္ႏွင့္ရင္ဆုိင္ရင္ တ႐ုတ္အစုိးရႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား 
ႏွစ္ဦးစလံုးတုိ႔သည္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏံွျခင္းအတြက္မိမိတို႔၏မူ၀ါဒမ်ားကုိထိန္းညိွမႈမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲၾကသည္။ 
 
၂၀၁၀ ကတညး္က ျမနမ္ာႏိုငင္တံြင ္တရတုရ္ငး္ႏွီးျမွဳ ပႏ္ွံမႈ ဘာမ်ားေျပာငး္လခဲဲသ့နညး္ 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈက်ဆင္းခ့ဲသည္။ ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္လအထိ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄ ဒသမ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွခ့ဲၿပီး ပထမေနရာတြင္ရိွေနခ့ဲသည္။ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ မွာ 
အဓိကအားျဖင့္ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၊ သတၱဳတြင္းႏွင့္ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ျဖစ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၁ တြင္ ျမစ္ဆံုဆည္ ရပ္ဆုိင္းခ့ဲရၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ တ႐ုတ္ 
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈအသစ္မ်ား ထပ္မံ၀င္ေရာက္လာျခင္းမရိွေတာ့ဟု သတင္းမ်ားကဆုိသည္။ အစုိးရသစ္က ေဖာ္ 
ေဆာင္ေနသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားကုိ ယခုအခ်ိန္အထိ ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲျဖစ္သည္။ 
တ႐ုတ္လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕သည္ မၾကာေသးသည္ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းတြင္ ရင္း 
ႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ခ့ဲၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လာအုိသို႔ဆုတ္ခြာရန္ စီစဥ္ၾကသည္။  
 
တ႐ုတ္အစုိးရက တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနသစ္ႏွင့္အညီ မိမိ၏ ျမန္မာ့ေရး ရာ 
မူ၀ါဒကုိ ထိန္းညိွခ့ဲသည္။ ထိပ္တန္းသံမတန္ Wang Yinfan ကုိ ၂၀၁၃ အစပုိင္းတြင္ အာရွေရးရာ ကုိယ္ 
စားလွယ္အျဖစ္ခန္႔အပ္ခ့ဲၿပီး ျမန္မာေရးရာတာ၀န္ခံျဖစ္လာခ့ဲသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္သစ္ 
Yang Houlan သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီအားလံုးႏွင့္ တက္ၾကြစြာ ဆက္သြယ္လွ်က္ရိွသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ံုးသည္ ေဖ့စ္ 
ဘြတ္သံုးစြဲခ့ဲၿပီး ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳလွ်က္ရိွသည္။ ထုိစဥ္ 
ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ လုပ္ကုိင္ၾကမည့္ တ႐ုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံ ညႊန္းမ်ားကုိ 
တ႐ုတ္အစုိးရက ျမွင့္တင္ခ့ဲသည္။ ၂၀၁၃ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္း 
က်င္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာတို႔ပူးတြဲၿပီး ႏိုင္ငံရပ္ျခား ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 
ေရးရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ခ့ဲၿပီး ယင္းအမ်ဳိးအစားတြင္ ပထမဆံုးေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖစ္ခ့ဲသည္။ 
ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ၾကမည့္ တ႐ုတ္လုပ္ငန္းအားလံုးသည္ အိမ္ ရွင္ႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒအားလံုးကုိ 
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လိုက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီးသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာကာကြယ္ေရးတာ၀န္ ၀တၱရားမ်ားကုိလည္း ျဖည့္ဆည္းရ 
မည္ဟု လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း လမ္းညႊန္ထားသည္။ ၂၀၁၃ မတ္လ ေနာက္ပုိင္တြင္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမျပဳမီ တ႐ုတ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္နယ္ (ျမဴနီစပါယ္) ကုန္သြယ္ေရးဌာနထံမွ 
အၾကံျပဳေထာက္ခံခ်က္တစ္ခုရယူရမည္ျဖစ္သည္။  
 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႐ႈပ္ေထြးေနေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရင္း အခ်ဳိ႕ေသာ တ႐ုတ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
ယင္းတို႔၏ အတိတ္ကအျပဳအမူမ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး အေရးယူမႈအခ်ဳိ႕ျပဳ 
လုပ္ခ့ဲၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ အာ႐ံုပုိစုိက္လာၿပီး လူမႈတာ၀န္၀တၱရာမ်ားကုိျဖည့္ဆည္းေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
ျမွင့္တင္ေရး၊ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ တက္တက္ၾကြၾကြထိေတြ႕ေရးႏွင့္ “အေျပာေလွ်ာ့ၿပီး အလုပ္ပုိလုပ္” ရန္ 
ပုိမိုရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွလာၾကသည္။ ျမစ္ဆံုဆည္ ကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူျဖစ္သည့္ Chinese Power Investment 
Corporation သည္ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ေျပာဆုိေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာမီဒီယာမ်ားၾကားဆက္သြယ္ 
ေရးတုိးျမွင့္ျခင္းတို႔အပါအ၀င္ဆည္အေပၚ ျမန္မာ့အျမင္ေျပာင္းလဲေစရန္အားထုတ္မႈႀကီးႀကီးမားမား ျပဳလုပ္ခ့ဲ 
သည္။ ထို႔ျပင္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ကာကြယ္ေရးကုိ အာ႐ံုစုိက္ရန္ တ႐ုတ္- ျမန္မာ ဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လုိင္း 
ကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္လုပ္ငန္းက ပုိက္လုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား တိုးတက္ေရး 
အတြက္ အၾကမ္းဖ်င္း အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂၀ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွခ့ဲသည္။ CPIC ကစာသင္ေက်ာင္း ၄၅ ေက်ာင္း၊ 
မူႀကဳိေက်ာင္း၂ေက်ာင္း၊ေဆး႐ံု၃႐ံုႏွင့္ေဆးခန္း၂၁ခန္း၊မေဒးေရေလွာင္ကန္ႏွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္  
အားလိုင္းအခ်ဳိ႕တည္ေဆာက္ခ့ဲသည္။ ၀မ္ေပါင္သတၱဳတြင္းကုမဏီကလည္း လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္း 
တစ္၀ုိက္ ေက်ာင္းအသစ္ႏွင့္စာၾကည္တုိက္ေဆာက္လုပ္ရန္၊ လမ္းမ်ားျပန္လည္ေဖာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။  
 
ျမနမ္ာႏုိငင္တံြင ္တ႐တုရ္ငး္ႏွီးျမွဳ ပႏ္ွံမႈ အလားအလား 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားတြင္ ပိုၿပီး လက္ေတြ႕အက်ဳိးစီးပြားကုိ ေရွး႐ႈလာလိမ့္မည္။ လက္ပံ 
ေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းကုိ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပျခင္းအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာက 
ေထာက္ျပသည္မွာ ေၾကးနီစီမံကိန္းသည္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး 
တစ္ဖတ္သက္ရပ္ဆုိင္းပါက ျမန္မာ့၏နာမည္ဂုဏ္သတင္းကုိ ထိခိုက္ေစလိမ့္မည္ျဖစ္ကာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ား ၏ 
ယံုၾကည္မႈ၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးႏွင့္ ေရရွည္ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကုိလည္း ပ်က္ျပားေစမည္ဟု ဆိုသည္။ 
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားကုိ မႏွစ္သက္သည့္ အျပဳအမူအခ်ဳိ႕ရိွေသာ္လည္း တုိင္းျပည္ႏွင့္ မိမိျပည္ သူတုိ႔၏ 
အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားအေပၚတြင္ ပိုမိုလက္ေတြ႕အက်ဳိးစီးပြားက်ကာ 
သမာသမတ္က်ေသာ သေဘာထားမ်ားကုိ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားက ထားရိွသြားလိမ့္မည္ဟု ျပသေန 
သည္။  
 
အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာျခင္းသည္ အက်ဳိးဆက္မ်ားရိွလိမ့္မည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း 
တ႐ုတ္ေနရာကုိ ယူႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ အေမရိကန္သည္ ၂၀၁၂ ေမလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚခ်မွတ္ 
ထားသည့္ စီးပြားေရး အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ ဆုိင္းင့ံထားေၾကာင္း ေၾကညာခ့ဲၿပီး ႏို၀င္ဘာလတြင္ သမၼတ 
အုိဘားမားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ သမိုင္း၀င္ အလည္အပတ္ခရီးသြားေရာက္ခ့ဲသည္။ ၂၀၁၃ ဧၿပီလတြင္ လက္ 
နက္တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ျခင္းမွအပ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားသည့္ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈအားလံုးကုိ အီးယူက 
႐ုပ္သိမ္းခ့ဲသည္။ ေနာက္တစ္လအၾကာတြင္ ဂ်ပန္က ျမန္မာႏုိင္ငံအား ODA ယန္း ၉၁ သန္းေထာက္ပ့ံၿပီး 
ေၾကြးမီွ ယန္း ၂၀၀ ဘီခ်ံေလွ်ာ္လိုက္သည္ဟု ေၾကညာခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယင္း၏ ေခတ္ 
ေနာက္က်န္ေနေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ေခတ္ေနာက္က်ေနၿပီး မေျဖရွင္းႏုိင္ေသးေသာ တိုင္း 
ရင္းသားေရးရာႏွင့္ ဘာသာေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားေၾကာင့္ ေလာေလာဆယ္တြင္ ႀကီးမားေသာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွ 
မႈအတြက္ အသင့္မျဖစ္ေသးေပ။ ထုိ႔အျပင္ အေမရိကန္သည္ ၄င္း၏ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈအားကုိ အျပည့္အ၀ 
႐ုပ္သိမ္းခ့ဲျခင္းမရိွေသးဘဲ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းမွလည္း အျပည္အ၀နာလန္ထူျခင္းမရိွ 
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ေသးေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မေ၀းေတာ့သည့္ အနာဂတ္တြင္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားထံမွ ပမာဏႀကီးမား 
ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ အကူအညီမ်ားရႏုိင္ရန္မွာ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေပၚမည္မဟုတ္ေပ။ 
 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ၏ အဓိကသြင္ျပင္လကၡဏာသံုးရပ္မွာ 
ေနာက္ဆံုးအေျခအေနကုိ ဆုပ္ကုိင္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ကာ တျဖည္းျဖည္းတိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ေနာက္ဆံုးအေျခအေနကုိ ဆုပ္ကုိင္ျခင္းဆိုသည္မွာ ေနာက္ထပ္ ျမစ္ဆံုဆည္အေျခအေနမ်ဳိးကုိ ေရွာင္လႊဲရန္ ႏွင့္ 
တ႐ုတ္-ျမန္မာဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လုိင္းကုိ အလြန္ႀကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈမွကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္သည္ 
ျမစ္ဆံုဆည္ျပန္လည္စတင္မည့္ အားထုတ္မႈမ်ားကုိ ရပ္တန္႔မည္မဟုတ္ေပ။ လက္ရိွတ႐ုတ္၏ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား 
မွာ ပမာဏႀကီးမားၿပီး ေရရွည္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားျဖစ္သည္။ မေတာ္တစ္ဆမႈ တစ္ခုခုမရိွလွ်င္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
စဥ္ဆက္မျပတ္လည္ပတ္သြားႏုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းဆိုသည္မွာ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံ 
ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ ရလဒ္ႏွင့္ တိုးတက္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာသြား 
မည္ျဖစ္သလုိ တ႐ုတ္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈအေပၚသက္ေရာက္မႈကုိလည္း ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ 
သြင္ျပင္လကၡဏာသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခ်ိန္အထိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုထက္ပိုမိုရွည္ၾကာ 
သည္အထိေသာ္လည္း ျဖစ္ဖြယ္ရိွသည္။ ျမန္မာတြင္ တ႐ုတ္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ၏ ေႏွးေကြးမႈ တိုးပြားလာသည့္လမ္း 
ေၾကာင္းသည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမရိွလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာ့အေျခအေန 
သည္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရိွေသးဘဲျဖစ္ေနခ်ိန္အထိ ေျပာင္းလဲမည္မဟုတ္ေပ။ တစ္ျဖည္းျဖည္းတုိးတက္ျခင္း 
တြင္မ်က္ႏွာစာႏွစ္ရပ္ရိွသည္။မ်က္ႏွာစာတစ္ရပ္မွာတ႐ုတ္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္း 
က်င္ကာကြယ္ေရး၊ လူထုဆက္ဆံေရး ထိန္းသိမ္းေရးတို႔အတြက္ မိမိ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ တ႐ုတ္က တိုးျမွင့္ 
သြားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။အျခားမ်က္ႏွာစာမွာတ႐ုတ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႈ မဟာဗ်ဴဟာ၊ သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လူမႈတာ၀န္၀တၱရားမ်ား ကုိ ပုိၿပီး အာ႐ံုစုိက္လာလိမ့္မည္ျဖစ္သလုိ လုပ္ငန္း 





တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပမာဏအမ်ားဆံုးရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ တြင္ အစုိးရသစ္တက္ၿပီး 
ကတည္းက ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရးႏွင့္ သံတမန္ေရးတြင္ အလြန္ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚခ့ဲ 
သည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတြင္ မေရရာမႈမ်ားရိွေနသာ္ျငား အလားအလာအားလံုးကုိ ၿခဳံၾကည့္လွ်င္ အေကာင္း 
ဘက္သုိ႔ ေရာက္ေနသည္။ ၿပီးခ့ဲသည့္ ႏွစ္ႏွစ္တြင္ အစုိးရသစ္သည္ မ်ားစြာေသာ စီးပြားေရးဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကုိ စတင္ျပဌာန္းခ့ဲသည္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးမႈ၏ အေရးပါမႈကုိ ဆက္လက္ဆုပ္ကုိင္ 
သြားမည္ျဖစ္ ၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ားကုိလည္း ဆြဲေဆာင္သြားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာေစ်းကြက္သည္ 
ပုိမိုရင့္သန္လာလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈပတ္၀န္းက်င္သည္လည္းပိုၿပီးပြင့္လင္းလာကာ ႏုိင္ငံတကာက်င့္ထံုး 
မ်ားႏွင့္အညီျဖစ္လာလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။လတ္တေလာျမန္မာေစ်းကြက္သည္ စြန္႔စားရႏိုင္ေျခမ်ား၊ အခြင့္အလမ္း 
မ်ား ျဖင့္စတင္ႏုိးထစျဖစ္သည္။ယင္းသုိ႔ေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ရင္ဆိုင္ရင္း တ႐ုတ္ လုပ္ငန္း 
မ်ားသည္ ပုိၿပီး တည္ၿငိမ္ကာ အေကာင္းဘက္ကုိၾကည့္ၿပီး ဓမၼဒိဌာန္က်သင့္သည္။  
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ႏိုင္ငေံတာ္အသြငေ္ျပာငး္ျခငး္ႏွင့္ ႏုိင္ငေံတာ္ပါ၀ါ၏ ပထ၀၀ီင ္- 
တ႐တုႏ္ွင့္ ျမနမ္ာၾကား နယျ္ခားျဖတေ္က်ာ္ဖြ႕ံၿဖိဳ းမႈတြင္ ရာွေဖြျခငး္ 
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ကမူ တ႐ုတ္၏ႀကီးထြားလာေသာ လႊမ္းမိုးမႈကို မသက္မသာခံစားရသည့္တိုင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အေသးစိတ္နား 
လည္စရာတစ္ရပ္ ကို ထုတ္ယူထားသည့္ သမား႐ိုးက်ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး သီအိုရီမ်ားကတ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခား 
ေရးမူ၀ါဒဆိုင္ရာစာေပေပၚတြင္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အဆိုပါသေဘာတရားထုတ္ယူျခင္း အရ ႏုိင္ငံေတာ္ဆို 
သည္မွာ နယ္ေျမပိုက္နက္တစ္ခုႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ လူဦး ေရအေပၚ သီးသန္႔ အာဏာပိုင္မႈႏွင့္အတူ 
ဗဟိုအစိုးရ၏ အခ်ဳိ႕ပံုစံမ်ားျဖင့္မ႑ိဳင္ျပဳ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။  
 
တကယ့္ကမၻာကို တိုက္႐ိုက္ပံုေဖာ္ထားျခင္းမျပဳသည့္ စံျပပံုစံတစ္ရပ္အျဖစ္တည္ရွိေနသည္။ ယင္းပုံစံမွ 
ေသြဖယ္ျခင္း သည္ ယေန႔ ကာလ၏ နယ္ျခားျဖတ္ေက်ာ္ဆက္ဆံေရးမ်ားကို နားလည္ရာတြင္အဓိက 
ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက မ်ားစြာေသာ ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ဖန္တီးထား 
သည္ႏွင့္ မ်ားစြာျခားနားေသာ အေရးကိစၥမ်ားကို သူတို႔က ထုတ္ႏုတ္ျပခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ပုံစံႏွင့္ 
နယ္ျခားျဖတ္ေက်ာ္ဆက္ဆံေရးမ်ား မည္သုိ႔ မည္ပုံဆက္ႏြယ္သည္ကို ပိုမုိနက္႐ႈိင္းစြာနား လည္ရန္မွာ တ႐ုတ္၏ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွအိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ ပါ၀င္ ပက္သက္မႈတုိးပြားလာျခင္းကို နားလည္ရန္ မလြဲမေသြ 
လုိအပ္ပုံေပၚသည္။ 
 
အဆုိပါအခင္းအက်င္းတြင္ လႈပ္ရွားသက္၀င္ေနေသ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ တ႐ုတ္၏ နယ္စပ္ျပည္နယ္ႏွစ္ခု 
ျဖစ္ေသာယူနန္ႏွင့္ ေဂါင္ဇီျပည္နယ္ႏွစ္ခု၏ ေဒသႏၱရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဗဟိုၾကား ဆက္ဆံေရးတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ 
ထုိ႔ျပင္  ႏုိင္ငံ ေတာ္အသြင္ေျပာင္းျခင္းအေပၚ မ်ားစြာေသာသီအုိရီဆုိရာ အျငင္းအခုံမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္မဟုတ္ေသာ အက္တာမ်ားၾကားရွိပိုင္းျခားထားေသာ မ်ဥ္းမွာ ပုိၿပီးမႈန္၀ါးလာသည္မွာ ပို၍ေယဘုယ် 
က်သည္ဟုလည္း ေဆြးေႏြးေနၾက စဥ္ ယခုျဖစ္ရပ္တြင္ တရားမ၀င္ႏွင့္ တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းမ်ားေရာေထြး 
ေနသည္ကုိ အထူးအာ႐ုံစုိက္ရမည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ မူးယစ္ေမွာင္ခုိမႈႏွင့္ျခစားမႈတုိ႔ကဲ့သုိ႔ 
ေသာ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္သည္လုပ္ငန္းမ်ားကို ညႊန္းဆုိေသာ္ လည္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ပုိၿပီးအျပဳသေဘာ 
ေဆာင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ တရား၀င္မူေဘာင္၏ ျပင္ပမွ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ား 
ကိုလည္း ရည္ညႊန္းႏိုင္သည္။  
 
သမား႐ုိးက်ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ ျပင္ပမွ အစိုးရမ်ားႏွင့္ အက္တာမ်ား၏ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ 
ပထ၀ီဆုိင္ရာ အလႊာမ်ားအပါအ၀င္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ယင္း၏အိမ္နီးခ်င္းမ်ားၾကားဆက္ဆံေရးကို ေလ့လာသုံး 
သပ္ရာတြင္ ၄င္း၏အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား အား ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးအရလႊမ္းမိုးမႈခ်ဲ႕ထြင္ေရးႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားအတြက္ 
ပုံရိပ္ျမႇင့္တင္ေရး သို႔မဟုတ္အလုအယက္ႀကဳိးပမ္းေရးတုိ႔တြင္တစ္ဦးတည္းေသာအက္တာအျဖစ္တ႐ုတ္၏ 
ပုံရိပ္ကိုစိန္ေခၚမႈႏုိင္မည့္အလားအလာမ်ားရွိခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ပါ၀င္ ပက္သက္ေနသည့္ မ်ားစြာေသာ 
192 
ပေလယာမ်ားတြင္ မတူညီေသာအဆင့္မ်ားႏွင့္ ပန္းတုိင္မ်ားရွိေနသည္ကိုနားလည္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အတြက္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ား ထိိန္းညိွေရးႏွင့္ တုိးတက္ေရးတြင္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။  
 
ပဋိပကၡ၏ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာအက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္ အလႊာမ်ားကို နယ္ျခားျဖတ္ေက်ာ္ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ 
ေသာသေဘာတရားမ်ားႏွင့္အေလ့အထႏွစ္ခုစလုံးျဖင့္ေျခရာေကာက္ႏိုင္သည္။ ယင္းအဆုိမ်ားကို ခုိင္မာေစရန္ 
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိႏိုင္ငံေတာ္ေစ်းကြက္ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးအေပၚယင္း၏ ႐ုိက္ခတ္မႈမ်ား 
မွထြက္ေပၚလာသည့္ မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ျပရင္း အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအေပၚယူနန္ ျပည္နယ္၏ 
“Bridgehead Strategy” အသစ္ႏွင့္စပ္ဆက္ေသာ တရား၀င္ေျပာ ၾကားျခင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ 
ႀကဳိးပမ္းျပသသြားမည္ျဖစ္သည္။  
 
ယူနန္သည္အေနာက္ေတာင္ဘက္ဆီဆု ိတ႐ုတ္၏လမ္းပြင့္ရန္အတြက္ “Bridgehead Strategy” ျဖစ္လာ 
မည္ဟု၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ယင္းျပည္နယ္သို႔သြားေရာက္ေသာခရီးစဥ္၌ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဟူက်င္ 
ေတာင္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွင့္ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ၅ ႏွစ္စီမံကိန္း၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ 
ရပ္ကို စတင္မိတ္ဆက္ျခင္းအျဖစ္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ ငံမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္၏ ေနာက္ထပ္စီးပြားေရးဆက္ဆံေရးႏွင့္ 
ေဒသတြင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိုတုိးျမႇင့္ရန္မွာ ယင္းမဟာဗ်ဴဟာ၏ ေၾကညာခဲ့ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 
ျဖစ္သည္။ ယင္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ နယ္ျခားေဒသတည္ၿငိမ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အိႏၵိယ သမုဒၵရာသို႔ 
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ခ်ိတ္ဆက္မႈတစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ေရးတုိ႔လည္းပါ၀င္သည္။  
 
မဟာဗ်ဴဟာအတြက္ အမည္အားျဖင့္ေဖာ္ျပရာတြင္ လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္ကိုပင္ ရွာေဖြေတြ႕ပုံရသည္။ 
“Bridgehead” ဆုိ သည္မွာ မူလကအားျဖင့္ စစ္ေရးေ၀ါဟာရျဖစ္ၿပီး ရန္သူ႕အနီးအနားရွိ တံတားတစ္ခုကို 
ခုခံကာကြယ္ရသည့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ေဖာ္ျပရာတြင္ သုံးေလ့ရွိၾကသည္။ အဆုိပါ စစ္ေရးေ၀ါဟာရကို တ႐ုတ္အ 
ဘိဓာန္တြင္ “Baidu” ဟုေတြရွိႏုိင္ၿပီး စီးပြားေရးေ၀ါဟာ ရတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ေခတ္ၿပဳိင္တ႐ုတ္ဘာသာစ 
ကားႏွင့္ဆက္စပ္၍ အျခားေသာဘာသာေဗဒရွင္းလင္းခ်က္မွာ တစ္ပါတီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိခဲ့သည့္ ဆုိရွယ္လစ္စံ 
မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈၾကား ကြာဟခ်က္ကို တံတားထုိးေပးရန္ ေတာ္လွန္ေသာ ေ၀ါဟာရအျဖစ္ 
လည္း သုံးေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ အျခားေသာ စာေစာင္မ်ားတြင္ “ဂိတ္ေပါက္ မဟာဗ်ဴဟာ” အျဖစ္လည္း သုံးေန 
ၾကျခင္းသည္ ယင္းသည္ ကံအေၾကာင္းမလွေသာ ဘာသာျပန္မႈတစ္သာလည္းျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။  
 
ပ႐ုိဂရမ္၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ထုတ္ေ၀ေရးသားမႈမ်ားစြာကိုဖတ္႐ႈၾကည့္ရာတြင္ 
မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈလုပ္သင့္ သည္ကို အမ်ဳိးမ်ဳိးေရးသားရသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ “Bridgehead” 
ဆုိေသာေ၀ါဟာရကို ၂၀၀၉ ႏွင့္ ၂၀၁၁ ၾကားတြင္ ထုတ္ေ၀ ေရးသားမႈမ်ားစြာတြင္ စတင္ခဲ့သည္။ 
ယင္းကာလတစ္၀ုိက္တြင္ပင္ အမ်ဳိးသားမဟာဗ်ဴဟာကိုလည္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ယင္းစာ သားမ်ားကို 
အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ တရား၀င္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ တ႐ုတ္ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသမ်ားႏွင့္ 
ကုန္းတြင္းျပည္ နယ္မ်ားၾကားဖြံ႕ၿဖဳိးေရးကြာဟာမႈကိုဆြဲေစ့ရန္ရည္မွန္းထားသည့္ အေလးအနက္ျပဳေသာ 
ျပည္တြင္းအားထုတ္မႈမ်ားတြင္ အသုံးျပဳ ၾကသည္။  
 
 
သို႔ေသာ္လည္း ထုိေ၀ါဟာရကို မ်ားစြာေစာသည့္အေရးအသားတစ္ခုတြင္အသုံးျပကာ ထုတ္ေ၀ေရးသားမႈ 
တစ္ခုတြင္ပါရွိခဲ့သည္။ တ႐ုတ္-အာဆီယံလြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ပက္သက္ေသာ ယူနန္လူမႈေရးသိပၸံ 
အကယ္ဒမီ၏ စီးပြားေရးဌာနကထုတ္သည့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအစီရင္ခံစာတစ္ခုတြင္ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ယင္း၏ 
ေနာက္ကြယ္မွ မူလအုိင္ဒီယာကို ေဒသဆင့္မွစတင္ခဲ့ပုံရသည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
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ဦးတည္ခ်က္သည္ သေဘာသဘာ၀အရ ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒအသားေပးႏွင့္ စီးပြားေရးပိုဆန္ပုံရ သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ အဓိပၸာယ္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္မွသာ 
ဗဟို္အာဏာပိုင္မ်ားက သင့္ ေလ်ာ္သလုိ ခ်ိန္ညႇိခဲ့ၾကသည္ဟု မွန္းဆႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  
 
ယူနယ္ျပည္နယ္အေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားကို ပုိ႔ကုန္ေစ်းကြက္တစ္ခုအျဖစ္သာဆက္ဆံေနျခင္း 
ကိုရပ္တန္႔ရန္လိုျပီးႏွစ္ဖက္စလုံးအတြက္ အက်ဳိးအမ်ဳိးပိုမုိျဖစ္ထြန္းသည္ ဆက္ဆံေရးကိုက်င့္သုံးရန္ ၂၀၁၁ 
တြင္ ထုတ္ေ၀သည့္ တ႐ုတ္ေန႔စဥ္သတင္းစာပါ ေဆာင္းပါး၌ပင္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ ယင္းတုိက္တြန္းခ်က္သည္ 
အမ်ဳိးသားမူ၀ါဒမ်ားကို ေဒသဆုိင္ရာအဆင့္၌ အဆင့္၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ဗဟုိအာဏာပိုင္မ်ားက 
႐ုိး႐ုိးသားသားတုိက္တြန္းျခင္းေလာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အစိုး ရ၏ ေအာက္ေျခအဆင့္မ်ားကုိ အျပစ္ပုံခ်ျခင္းေလာ 
ဆုိသည္မွာ မသဲကြဲေပ။ သုိ႔တုိင္ ဗဟို-နယ္စြန္နယ္ဖ်ားဆက္ဆံေရးတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာတင္းမာမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု 
ယူဆႏိုင္သည္။  
 
နယ္စပ္ရွိ ဒီဟြန္းခ႐ုိင္ကိုင္လည္း မိမိ၏မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အေနအထားကို အသုံးျပဳၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈခ်႕ဲထြင္ရန္ အထက္ကေဆာင္းပါးႏွင့္အလြန္တူေသာေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္လည္း တုိက္တြန္း 
ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း “Bridgehead” မဟာဗ်ဴဟာ၏ ထိပ္ပိုင္းအျဖစ္လည္း ရည္ညႊန္းသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
သို႔ အဓိက၀င္ေပါက္နယ္ျခားၿမဳိ႕ျဖစ္ေသာ္ ယင္းခ႐ုိင္ရွိ ေရႊလီ ၿမဳိ႕သို႔ သြားေရာက္သည့္အခါတြင္ ပ႐ုိဂရမ္တြင္ 
ယင္းနယ္ျခားေဒသမ်ားသည္ မည္သို႔ပါ၀င္ကျပႏုိင္မည္နည္းဆုိသည္ကို သံသယေပၚခဲ့သည္။ ကခ်င္ 
ျပည္နယ္ရွိ မၿငိမ္သက္မႈမ်ားႏွင့္ ကမၻာသို႔တံခါးဖြင့္ေနသည့္ ျမန္မာ့၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္ က 
အထီးက်န္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ခဲ့ေသာနယ္ျခားကုန္သြယ္ေရးသည္ က်သြားမည္ပုံရွိေနသည္။ 
ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ေတာ္ကထားရွိေသာ ၿမဳိ႕အႏွံရွိေနသည့္ ပုိစတာအႀကီးစားႀကီးမ်ားတြင္ စစ္ပညာ 
သင္ၾကားေရး မည္မွ်အေရးႀကီးပုံကို သတိေပးေနၿပီး နယ္ျခားျဖတ္ေက်ာ္ျခင္းကိုလည္း ကင္မရာမ်ားျဖင့္ခ်ိန္ကာ 
တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ေစာင့္ ၾကည့္လွ်က္ရွိသည္။  
 
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံေတာ္-ေစ်းကြက္ဆက္ဆံေရး၏ ဒုတိယကိစၥရပ္ကိုေျဖရွင္းရန္မွာ ႏွစ္ဖက္စလုံး၌ ပုံမွန္စည္း 
ကမ္းထိန္းခ်ဳပ္မႈဖြံ႕ ၿဖဳိးေရးကိုၾကည့္ရန္၊ ဘ႑ာေရးက႑၊ ပုိင္ဆုိင္မႈပုံစံမ်ားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
(CCP) အေမြဆက္ခံမႈ၏ ေျပာင္း လဲေနေသာ အေျခခံမ်ားကို ၾကည့္ရန္လုိအပ္သည္။  
 
CCP အေမြဆက္ခံမႈအရဆုိလွ်င္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈသည္ ပါတီအတြက္ေထာက္တုိင္တစ္ခုခုအျဖစ္ 
ပိုမုိျဖစ္လာေနသည္။ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားကို နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္လက္ခံရန္လည္း CCP က ႀကဳိးပမ္း 
လွ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေသာ့ခ်က္က် သည့္ေမးခြန္းမွာ ပုဂၢလိကက႑သည္ ပါတီတြင္းအေျပာင္းအလဲ 
၏ဧဂ်င့္ျဖစ္အျဖစ္ရွိမည္ေလာ သို႔မဟုတ္ ပါတီက ပုဂၢလိကစြန္႔ဦး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္တုိးခ်ဲ႕ခန္႔ထားၿပီး 




ဓားလုိျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ လူသားအရင္းအႏွီးအားျဖင့္ ပုဂၢလိကက႑ကို အားေကာင္းေစႏုိင္ေသာ္လည္း ခ႐ုိနီ 
အရင္းရွင္စနစ္ကိုလည္း အရွိန္ျမင့္ သြားေစႏိုင္သည္။ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ပုဂၢလိကစြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား CCP 




ယင္းအေနအထားတြင္ ေနာက္ထပ္အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာဖြံ႕ၿဖဳိးမႈမွာ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းသို႔ 
ေစ်းကြက္သေဘာတရား မ်ား စိမ့္၀င္သြားမည့္အျဖစ္မ်ဳိးပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားရွိ 
အမွဴေဆာင္မ်ား၏ဆုေၾကးမ်ားသည္ ဘ႑ာ ေရးစြမ္းေဆာင္ရည္အလုိက္တုိးပြားလာျခင္းႏွင့္ ပါတီအတြင္း 
ရင္းျမစ္ခြဲေ၀မႈႏွင့္ရာထူးတုိးျခင္းအတြက္ ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ စီးပြား ေရးေအာင္ျမင္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။  
 
သို႔ေသာ္လည္း ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာ့အေရးကို ပိုၿပီးအေသးစိတ္က်က်ၾကည့္လွ်င္ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ 
ျပႆနာမွာ ျပည္နယ္ လုပ္ငန္းအမ်ားစုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔၀င္ေရာက္ ျမႇဳပ္ႏွံမႈအမ်ားစု ေဆးရြက္ႀကီး 
ထုတ္လုပ္ေရး၊ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ေရး ႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္ကဲ့သုိ႔ေသာ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားႀကီးစုိးထား 
သည့္လုပ္ငန္း အမ်ားအျပားျဖစ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အနည္း ဆုံးအားျဖင့္ နယ္ျခားေဒသမ်ားတြင္ တစ္ဖက္လုိ 
အပ္ခ်က္ကို တစ္ဖက္ျဖည့္ကာ ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးကို တကယ္တမ္းမကိုင္ တြယ္ႏိုင္ေသးေခ်။ တ႐ုတ္စီး 
ပြားေရး၏ အားအေကာင္းဆုံးအပုိင္းျဖစ္ေသာ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းက႑သည္လည္း နယ္ျခားေဒသ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဘးထြက္ေနရသည့္အေနအထားတြင္သာရွိေနေသးျခင္းျဖစ္သည္။  
 
တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးတြင္ ပုဂၢလိကက႑ပါ၀င္ပက္သက္မႈကို ပိုၿပီးအေသးစိတ္က်က်သုေတသနျပဳ 
လုပ္ရန္ ႀကဳိးပမ္းရာ တြင္ ေရာေထြးေနသည့္အရာမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တ႐ုတ္၏စာရင္းအင္းမ်ားတြင္ 
႐ႈပ္ေထြးေနေသာ အမ်ဳိးအစားမ်ားျဖစ္သည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိကက႑အတြက္ မတူညီေသာေ၀ါဟာရမ်ား 
အတူေရာေနျခင္းသို႔မဟုတ္ေရွ႕ေနာက္မညီအသုံးျပဳ ထားျခင္းမ်ား အေတာ္မ်ားမ်ားရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔ 
ၾကားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအနည္းဆုံးေ၀ါဟာရတစ္ခုကိုလည္း ယူနန္၏ တစ္ႏွစ္တာစာရင္းအင္းစာအုပ္ထဲ 
တြင္မၾကာမၾကာအသုံးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ အျပင္ဘက္ထိေတြ႕ျခင္းႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ရွာလုိသည္ဆုိပါက အျပည္ 
ျပည္ဆုိင္ရာကုန္သြယ္ေရးကိန္းဂဏန္းမ်ားကိုသာ ရွာေဖြႏိုင္ၿပီး လက္ခံသည္ႏိုင္ငံမ်ာ၏အေသးစိတ္ မွာ ထပ္မံ 
မပါရွိေပ။  
 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ တ႐ုတ္ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘိန္းအစားထုိးမဟာဗ်ဴ 
ဟာႏွင့္ကန္ထ႐ုိက္လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ျခင္းတြင္တရားမ၀င္လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚမွီခုိထားျခင္းေၾကာင့္ 
နာမည္ဆုိးရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ားကိုသာ လက္ညဳိးထုိးအျပစ္ပုံခ်ရန္မွာလည္း 
ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားမွာ အလြန္ ႐ႈပ္ေထြးလြန္းလွျပန္သည္။  
 
နယ္ျခားျဖတ္ေက်ာ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လိုအပ္သည္ထက္စည္းကမ္းတင္းၾကပ္သျဖင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆုိင္ရာ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားျမင့္မားေစသည္။ 
 
ပုဂၢလိကက႑အတြက္ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ရွိေနေသးသည့္ ေနာက္ထပ္ကိစၥတစ္ရပ္မွာ တ႐ုတ္ရွိ ဘဏ္စနစ္ 
ျဖစ္သည္။ တရား ၀င္ဘဏ္မ်ားက၄င္းတုိ႔အား ေငြမေခ်းေသာေၾကာင့္ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ စြန္႔စား 
ရႏုိင္ေျခႏွင့္ အတုိးႏႈန္းျမင့္မားေသာ တုိင္းျပည္၏ဘဏ္မဟုတ္ေသာေငြေခ်းစနစ္အေပၚ အားထားေနရျခင္း 
ျဖစ္သည္။  
 
ယြမ္(Renminbi) လဲလွယ္ျခင္းကိစၥကလည္း ေနာက္ထပ္ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ေငြေၾကးကို ႏိုင္ငံ 
တကာတန္း၀င္ေအာင္ ေနာက္ထပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ တ႐ုတ္အစိုးရက မၾကာေသးမီကႀကဳိးပမ္းခဲ့သည့္တုိင္ 
ယခုအခ်ိန္အထိမဟာမဲေခါင္ ေဒသတြင္ လာအုိႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံတုိ႔ရွိ ဘဏ္တစ္ခုစီကသာ ေငြလဲလွယ္ေရး 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည္။ တ႐ုတ္ဘက္တြင္ နယ္ျခားျဖတ္ေက်ာ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ 
ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းမရွိမႈႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ထို႔အတြက္ဘဏ္စနစ္တစ္ခုမရွိေသးေသာေၾကာင့္ 
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အဆုိပါက႑အတြက္ မ်က္ႏွာသာမေပးသည့္အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚေစ သည္။  
 
လက္တေလာကိစၥရပ္အားလုံးက မ်က္ႏွာသာအလြန္မေပးသည့္အေျခအေနတြင္ရွိေနပုံရေသာ္လည္း 
အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ပေလယာ မ်ားႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားပါ၀င္ပက္သက္ေနသည့္ နယ္ျခားျဖတ္ေက်ာ္သက္၀င္ 
ေနမႈမ်ားကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံ ေရးအတြက္ အခ်ဳိ႕အလားအလာမ်ားရွိေနသည္ဟု 
ဆုိရမည္။ ပဋိပကၡႏွင့္ ၿပဳိင္ဆုိင္မႈကို ပိုင္းျခားထားသည့္ အစစ္အမွန္မ်ဥ္းမ်ား ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းသည္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာမဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုေရးဆြဲရာတြင္ လုိအပ္သည္သာမက အနာဂတ္ကာလတြင္ တ႐ုတ္-
ျမန္မာဆက္ဆံေရးတုိးတက္ရန္ ေနရာသစ္တစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္အတြက္လည္းျဖစ္သည္။  
196 
ျမန္မာႏုိငင္ကံ ုိေပးသည့္ တ႐တု္၏ ဖြ႕ံၿဖဳိးေရးအကူအည  ီ
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ကၽြန္ေတာ္၏ ေဒါက္တာဘြဲ႕စာတမ္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား  မူတည္ေလ့လာမည့္ တ႐ုတ္၏ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး 
အကူအညီ တရား၀င္ျဖစ္မႈ၏ အေျခခံသေဘာတရားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ပဏာမေလ့လာမႈခရီးစဥ္သြားေရာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ကၽြန္ေတာ္၏ ကနဦးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ 
လူႀကီးမင္းတုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ားကို ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာႀကဳိဆုိပါသည္။ တ႐ုတ္၏ အကူအညီကု ိစီးပြားေရး၊ 
လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာမ်ားဟူ၍ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ အမ်ဳိးအစားခြဲျခားထားပါသည္။ စီးပြားေရး 
မ်က္ႏွာစာတြင္ အတုိးမဲ့ေခ်းေငြျဖင့္ ျမစ္ဆုံဆည္ေဆာက္လုပ္ေရးကုိ ေထာက္ပံ့ျခင္းကဲ့သုိ႔ အေျခခံ 
အေဆာက္အအုံစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ စက္႐ုံမ်ား၊ ပုိ႔ေဆာက္ေရးအေျခခံအေဆာက္အုံမ်ားႏွင့္ 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံမ်ားအပါအ၀င္ အျခားလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထုိအရာမ်ားကို 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားဟု အစဥ္ယူဆၾကေသာ္လည္း ထုိစီမံကိန္းမ်ားသည္ စီးပြားေရး 
အေထာက္အပံ့တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူထုိက္သည္။ တ႐ုတ္အကူအညီ၏ လူမႈေရးမ်က္ႏွာစာဆုိသည္မွာ 
အေျခခံအေဆာက္အအုံစီမံကိန္းမ်ား၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားကိုခံစားရေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား 
အတြက္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေဆး႐ုံမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္းတုိ႔ အဓိကပါ၀င္ေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတုိး 
တက္ေရး အကူအညီေပးမႈမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပုိင္းလုပ္ငန္းမ်ား (SOE) က ေဆာင္ 
ရြက္သည့္ ေကာ္ပိုရိတ္လူမႈတာ၀န္၀တၱရား (CSR) ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အဓိကအားျဖင့္ လုပ္ 
ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။  
 
ယင္းမ်က္ႏွာစာအားလုံးမွာ ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ္လည္း ယခုတင္ျပမႈတြင္ စီးပြားေရးမ်က္ႏွာကိုသာ တင္ျပသြား 
မည္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္သည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးမႈအကူအညီေပးျခင္းတြင္ အေလးထားျခင္းေၾကာင့္ ကာလၾကာ 
ရွည္ကပင္ထင္ရွားခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံဗဟိုျပဳႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံဘက္ကိုသာအားျပဳသည္မွအပ တ႐ုတ္ 
အကူညီအား ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ျပည္တြင္းအေျခအေနမ်ား၏ ဦးစားေပးမႈမ်ားကလည္း မည္သို႔လႊမ္းမုိးမႈရွိ 
သည္ကို တ႐ုတ္ စီးပြားေရးအကူအညီ၏ အေျခခံမူမ်ားအား ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။  
 
ႏုိင္ငံေရးပတ္၀န္းက်င္သစ္ေအာက္တြင္ တ႐ုတ္အကူအညီမ်ားႏွင့္ အျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ဆုံးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်ရာတြင္ ျပည္သူမ်ားပါ၀င္မႈပုိမုိရွိရန္ ျမန္မာအရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေတာင္းဆုိေနၿပီး 
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တ႐ုတ္သံ႐ုံးကလည္း ျပည္သူ႕ထိေတြ႕မႈတုိးျမွင့္ရမည္ဟု ဆုိထား 
သည္မွာ အထင္းသားေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ အျခားေသာ အားထုတ္မႈမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ပါ၀င္မႈ အေတြ႕အႀကဳံမရွခိဲ့ၾကေသာ 
တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္း (SOE) အရာရွိမ်ားရင္ဆုိင္ရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျပသရန္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ဆြဲထုတ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။  
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တ႐ုတ္သည္ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားစြာကုိ အေထာက္အပံ့မ်ား၊ အတုိးမဲ့ေခ်းေငြမ်ား၊ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြမ်ား 
ေပးခဲ့ၿပီး ယင္းတုိ႔ကိုကုိပင္ အကူအညီအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမစ္ဆုံဆည္ကဲ့သို႔ေသာ 
အႀကီးစားအေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ားမွအပ လူႀကဳိက္မ်ားေသာ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ား၏ အရိပ္ထုိးခံရေသာ 
အျခားစီမံကိန္းမ်ား လည္းရွိသည္။ ဥပမာအခ်ဳိ႕ကိျုပရလွ်င္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ယြမ္ေငြ အနည္းဆုံး သန္း 
၅၀ ကို အတုိးမဲ့ေခ်းေပး ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္-သန္လ်င္တံတားအပါအ၀င္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား 
ေပးလုပ္ငန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ ေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းက႑မ်ားသုိ႔ အတုိးမဲ့ေခ်းေငြမ်ားေပးျခင္းျဖစ္သည္။  
 
အျခားေသာဖြံ႕ၿဖဳိးဆဲႏိုင္ငံမ်ားကိုေပးသည့္ တ႐ုတ္အကူအညီမ်ားလုိပင္ စီမံကိန္းအမ်ားစုမွာ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈတို႔ျဖင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ တ႐ုတ္အကူအညီမ်ားကို တ႐ုတ္ျပည္တြင္းစီးပြား 
ေရးတည္ေဆာင္ရန္ အခြင့္အာဏာရွိၾကသည့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင္ ့တ႐ုတ္ပုိ႔ကုန္၊ 
သြင္းကုန္ဘဏ္တုိ႔က ကိုင္တြယ္ သည္။ ယင္းသို႔ကိုင္တြယ္ျခင္းသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားစု ကိုင္တြယ္ပုံႏွင့္ 
ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနသည္။ ဥပမာ အား ျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဆုိင္ရာ အေမရိကန္ေအဂ်င္စီသည္ 
ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လက္ေအာက္တြင္ရွိ သည္။ ယင္းသို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာတည္ေဆာက္ပုံ 
အရ တ႐ုတ္သည္ မိမိ၏စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးမႈအတြက္ အကူ အညီမ်ားကို အသုံးျပဳသလုိ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ 
စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးမႈအတြက္လည္း အသုံးျပဳသည္ကို ျပသေနုျခင္းျဖစ္ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္း၏ 
ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအကူအညီသည္ “ႏွစ္ဖက္အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း” ကို ပုိမုိအားစိုက္ခဲ့သည္မွာ 
အလြန္ရွင္းေနၿပီျဖစ္သည္။  
 
တ႐ုတ္၏ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီးအကူအညီေပးျခင္းမွာ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်ဴအင္လုိင္း  
ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ႏွစ္ဖက္အက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ေလးစားမႈ 
စသည္တုိ႔ပါ၀င“္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရးမူႀကီးငါးရပ္”ကို အေျခခံထားသည့္ ယင္း၏ ႏိုင္ငံျခားေရး 
မူ၀ါဒအရလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ကာလ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း အကူအညီေပးျခင္းကို 
မိတ္ဖက္ျပဳျခင္းတရပ္အျဖစ္႐ႈျမင္ၿပီး တစ္ေၾကာင္းသြား အလွဴဒါန သို႔မဟုတ္ ဗုိလ္က်စုိးမုိးေရးလက္နက္အျဖစ္ 
အသုံးျပဳ ျခင္းမဟုတ္ဟု ႐ႈျမင္ၾကသည္။ တကယ္တမ္းတြင္ သီရိလကၤာ၊ မုိဇမ္ဘစ္၊ ဇင္ဘာေဘြတို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ 
ဖြံ႕ၿဖဳိးဆဲႏိုင္ငံ မ်ားစြာတြင္ ယင္းနည္းလမ္းကို ေအာင္ျမင္သည့္ မုိဒယ္တစ္ရပ္အျဖစ္ အစုိးရမ်ားက႐ႈျမင္ၿပီး 
အေနာက္ကမၻာအလွဴ ရွင္မ်ား၏ ၀န္ထုတ္၀န္ပုိးျဖစ္ေစမည့္ ျခြင္းခ်က္မ်ားျဖင့္ေပးေသာ အကူအညီမ်ားထက္ 
ျပန္ရနုိင္မည့္ အျခားနည္း လမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ တ႐ုတ္သည္ အဆုိပါႏိုင္ငံမ်ားအား 
ႏိုင္ငံတကာ ေ၀ဖန္မႈႏငွ့္ လက္တုံ႔ ျပန္ျခင္းတုိ႔မွ အကာအကြယ္ေပးလွ်က္ရွိသျဖင့္ အေတာ္မ်ားမ်ား သံသယ 
ရွိၾကသည္မွာ အက်ဳိးအျမတ္သည္ ႏွစ္ ဖက္ညီမွ်၏ေလာ၊ တ႐ုတ္သာ အက်ဳိးပိုျဖစ္ထြန္းသေလာဆုိျခင္း 
ျဖစ္သည္။အထူးသျဖင့္ မၾကာေသးမီကဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ေသာျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေဒသခံလူထုကေက်နပ္လက္ခံ 
ၾကသေလာဆုိသည္ပင္ျဖစ္သည္။အဆုိပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမ်ားမ်ား သံတမန္ေရးအားျဖင့္သာမက စီးပြားေရးအက်ဳိး 
အျမတ္အားျဖင့္ပါလုပ္ေဆာင္ၾကသည့္အတြက္အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ ႏွစ္ဖက္အက်ဳိး 
ျဖစ္ထြန္းေရးမူႀကီးမ်ားမ ွေသြဖည္မသြားရန္မိမိတုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေလ့အထမ်ားကို မည္သုိ႔က်င့္သုံး 
ၾကမည္နည္း။ ျပဳလုပ္ရန္က်န္ရွိသည့္ သုေတ သနတြင္ အဆုိပါမူမ်ားကို တ႐ုတ္မည္သို႔ကိုင္တြယ္မည္နည္းကို 
ကၽြန္ေတာ္တတ္ႏိုင္သမွ် ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သြား မည္ျဖစ္သည္။  
 
တ႐ုတ္၏ အကူအညီမ်ားသည္ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကရက္နည္းမ်ားက်င့္သုံးသည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကေပးသည့္ 
လုံၿခဳံေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကတစ္ဆင့္ေပးေသာ အကူအညီ သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ 





စီးပြားေရးအကူအညီတြင္ တ႐ုတ္အလြန္အမင္းဦးတည္သည္မွာ တ႐ုတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ တံခါးဖြင့္ 
ေရးႏွင့္ ပက္သက္ၿပးီ ၁၉၇၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တိန္႔ေရာွင္ဖိန္႔၏ 
ေက်ာ္ၾကားေသာ မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည္ “ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးသည္သာ အေရးႀကီးဆုံး”ဆုိသည့္ ယုံၾကည္ခ်က္ကိုအေျခခံ 
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးမႈသည္ ႏုိင္ငံေရးအရတရား၀င္ျဖစ္မႈတည္ေဆာင္ေရး၏ပဓာန 
က်ေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္ ဟူသည္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပညာရွင္မ်ားကို အဆုိကိုလည္း ထင္ဟပ္ေနသည္။ ႏုိင္ငံျခား 
ေရးမူ၀ါဒတြင္လည္း အရာရွိမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ လူမႈတရားမွ်တမႈတုိ႔ထက္ စီးပြားေရး 
ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈကို ဦးစားေပးၾကသည္။  
 
ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟုိျပဳခ်ဥ္းကပ္မႈကို တ႐ုတ္၏ ႏိုင္ငံတကာၾကား၀င္မႈမ်ားတြင္တြင္ပါက်င့္သုံးခဲ့ၿပီး 
တ႐ုတ္သည္ ယင္းတုိ႔၏သဘာ၀ကုိ ထည့္မတြက္ဘ ဲအာဏာလက္ရွိအစိုးရမ်ားကိုသာ ေထာက္ပံ့လိမ့္မည္ 
ဟူေသာ စြပ္စြဲမႈ မ်ားေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ တ႐ုတ္သည္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အစုိးရ 
မ်ားႏွင့္သာသီးသန္႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိခဲ့ရာယင္းနည္းလမ္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ 
အေထာက္အကူျဖစ္ဖြယ္ရွိေသာ္လည္း အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ခုိင္မာအားေကာင္းေစျခင္းပါ၀င္သည့္ 
အားလုံးပါ၀င္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈတစ္ခုေတာ့မဟုတ္ေပ။ 
 
သုိ႔ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိျပဳခ်ဥ္းကပ္နည္းကို က်င့္သုံးကာေပးအပ္ေနသည့္ တ႐ုတ္၏အကူအညီမ်ား 
သည္ ကမၻာအရပ္ရပ္တြင္ေ၀ဖန္မႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရခ်ိန္တြင္ ေဒသခံအေျခအေနမ်ားႏွင့္ အိမ္ရွင္အစိုးရတုိ႔၏ 
ဦးစားေပး အရာမ်ားသည္ တ႐ုတ္၏ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရးကိုပုံေဖာ္ေနသည့္ အရာမ်ားျဖစ္သည္ ကိုကၽြန္ေတာ္ 
တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္တ႐ုတ္၏ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈသည္ အစိုးရအားအေထာက္အပံ့ျပဳရန္ 
ျဖစ္သည္မွာသံယသျဖစ္ဖြယ္ရာမရွိေသာ္လည္း ထုိသို႔ျပဳလုပ္ရသည့္အေၾကာင္းမွာ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစု 
မ်ားႏွင့္ မိမိတုိ႔ၾကားအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေရးေပၚကိုင္တြယ္ရန္လုိအပ္ေန 
သည္ဟု ျမန္မာ အစုိးရက႐ႈျမင္ေသာေၾကာင့္တ႐ုတ္ကျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ 
မ်ားႏွင့္အတူ ပူေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ 
ပါ၀င္ကူညီျခင္းတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။  
 
မၾကာေသးမီက ႏိုင္ငံေရးပြင့္လင္းမႈအေပၚ ျမန္မာအစိုးရက ဦးစားေပးလာခဲ့သည့္ ရလဒ္အျဖစ္ေဒသခံ 
အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဆႏၵျပရန္ေနရာပိုရလာျခင္းကလည္း ေဒသခံလူထု၊ ေဆာ္ၾသေရးအုပ္စု 
မ်ားႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ ဆံျခင္းျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ရင္းႏွးီျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ေဒသခံမ်ား၏ ဆန္႔က်င္မႈကို တ႐ုတ္က 
တုံ႔ျပန္မႈေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ျပသေနျခင္းျဖစ္သည္။ နယ္ျခားေဒသႏွင့္ စြမ္းအင္လုံၿခဳံေရးတြင္ မိမိကိုယ္ပုိင္ 
အေရးေၾကာင္ ့တ႐ုတ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင္ ့နစ္နာခ်က္ေတာင္းဆုိ မႈမ်ားကို ေထာက္ပံံ့သည့္ 
အေၾကာင္းတရားမ်ားရွိေသာ္လည္း ေဒသခံ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ထုိသို႔ျပဳလုပ္ရခ်ိန္တြင္ပင္ အိမ္ရွင္အစိုးရ 
၏ ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ား၏ လႊမ္းမုိးမႈရွိၿပီး ယင္းခ်ဥ္းကပ္မႈတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုျပဳၿပီး အစိုးရခ်င္းေဆာင္ရြက္ၾက 
သည္႕လမ္းအတုိင္း တည္မ့သြားေတာ့ဘ ဲလုိအပ္ခ်က္အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္ေတြ႕အက်ဳိးစီးပြားအရ 
ေသာ္လည္းေကာင္းတ႐ုတ္ကခ်ိန္ညိႇေဆာင္ရြက္သည့္နည္းျဖစ္သည။ခ်ိန္ညႇိထားေသာယင္း၏ အကူအညီတြင္ 
ပိုမုိျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ ၁) မ်က္ႏွာစာအရ ဘက္စုံ ပါ၀င္ျခင္း (ဥပမာ- အစတြင္ေဖာ္ျပထားခဲ့သည့္ လူမႈေရးႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာမ်ားမွ)၊ ၂) တ႐ုတ္ပါ၀င္ပက္သက္ျခင္းရွိသည့္အက္တာမ်ား/သက္ဆုိင္သူမ်ား အဆင့္ဆင့္ 
ပါ၀င္သည္ အားလုံးပါ၀င္မႈတုိ႔ျဖစ္သည္။  
 
တ႐ုတ္၏ တုံ႔ျပန္မႈမွာျမန္မာ့အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္း၊ ခ်ိန္ညႇိမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရျခင္း 
မ်ားၿဖစ္ျပီး၊ ျမန္မာ့အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားျမင့္တက္လာျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
ကၽြန္ေတာ္၏ ပဏာမေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 
ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားစြာတုိ႔တြင္ တက္တက္ၾကြၾကြပါ၀င္ၾကသည့္ ရန္ကုန္ရွိ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း(CSO) 
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မ်ားၾကားကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ အားေကာင္းသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ CSO မ်ား၏ ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈ ေၾကာင့္ 
ႏုိင္ငံတ၀န္း အသိပညာေပးျခင္းကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ပန္းခ်ီဆရာမ်ား၊ ကာတြန္းဆရာမ်ား၊ ကဗ်ာဆရာ မ်ား၊ 
ဓာတ္ပုံဆရာမ်ားအတူတကြပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင ္ရန္ကုန္အေျခ 
စုိက္ CSO မ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ 
အခ်ိတ္အဆက္ေကာင္းေကာင္းရွိၾကသည္။ ရန္ကုန္အေျခစုိက ္CSO မ်ားက ပြင့္လင္းျမင္သားမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ 
ကို အေလးထားေတာင္းဆိုၿပီး တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ပုိေပးရန္ကိုပါေတာင္း 
ဆုိၾကသည့္အတြက္သူတုိ႔၏ဦးစားေပးေတာင္းဆုိမႈမ်ားမွာ ကြဲျပားေကာင္း ကြဲျပားႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း 
ျမစ္ဆုံ ဆည္ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈအတြက္လႈံ႕ေဆာ္ခဲ့ၾကရာတြင္ ယင္းတုိ႔အၾကား ညီညြတ္ေသာစိတ္ဓာတ္ရွိ 
ခဲ့ၾကၿပီးအျခားေသာအက်ဳိးစီးပြားႏွင့္တုိင္းရင္းသားမတူညီမ်ားကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ မိမိ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
မ်ားကိုဆန္႔က်င္မႈမ်ားအားတုံ႔ျပန္မႈေပးရန္လုိအပ္သည္ဟုတ႐ုတ္က႐ႈျမင္သည္။ျမစ္ဆုံ ဆည္တည္ေဆာက္ေရး 
ဆုိင္းငံ့ၿပီးေနာက္အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ကာ ဒုိင္ယာေလာ့ျပဳလုပ္ေရး သို႔မဟုတ္ တုိင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးေရးအတြက္တ႐ုတ္ဘက္အားထုတ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတုိးပြားလာခဲ့သည္။၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္တ႐ုတ္-
ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပက္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို တ႐ုတ္သံ႐ုံးကျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္း ေဆြးေႏြးပြဲသည္ 





ႏုိင္ငံေတာ္အရာရွိမ်ားက ဦးေဆာင္ၿပီး ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ ေက်နပ္ႏွစ္သက္ၾကမည္ဟု အမ်ားစုက 
ထင္ျမင္ယူဆၾကသည့္တုိင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားကေတာ့ ထုိသို႔မဟုတ္ေပ။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ 
အနီးအနားရွ ိရပ္ရြာမ်ား၏ ေက်နပ္လက္ခံမႈတုိးျမႇင့္ျခင္းအပါအ၀င္ပိုက္လုိင္းစီမံကိန္းႏွင့္ပက္သက္ေသာ 
အေရးကိစၥမ်ားကို တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားေရနံေကာ္ပိုေရးရွင္း (CNPC) သို႔ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ပိုက္လုိင္းေစာင့္ၾကည့္ 
ေရးေကာ္မတီ (MCPWC) က အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးခဲ့သည္။ CNPC က ျငင္းပယ္မႈကို MCPWC က မ်ားစြာ 
စိတ္ပ်က္ခဲ့ရသည္။ CNPC သည္ သတင္းစာထဲတြင္ အခ်က္အလက္မွန္အားလုံးကို ျငင္းပယ္ခဲ့သည္ဟု 
တုိင္းရင္းသားပါတီတစ္ခုမွ ေျဖဆုိသူတစ္ဦး ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကုမၸဏီသည္ တာ၀န္မ်ားကို အျပည့္အ၀ 
မယူသကဲ့သို႔ အမည္ခံ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ နစ္နာေၾကးေပးျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပရာဓာတ္ပုံမ်ား ကို 
သတင္းစာမ်ားတြင္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ လိမ္ ညာေနသည္ဟု မိမိတုိ႔ခံစားရေၾကာင္း တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ 
မ်ားစြာႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာထံမွ အႀကိမ္ႀကိမ္ၾကားခဲ့ရျပီး အက်ဳိးဆက္ခံစားရေသာ 
လူထုကလည္း ေက်နပ္လက္ခံျခင္းမရွိေပ။  
 
ႏုိင္ငံေတာ္-အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဒိုင္ယာေလာ့သည္ မၾကာေသးမီကသာစတင္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ျခင္းမရွိၾကေပ။ ျမန္မာအရပ္ဘက္ 
လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားအား ျပည္သူလူထုႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းကို 
သင္ယူႏိုင္ရန္ တြန္းအားေပးလွ်က္ရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ 
ျပည္သူလူထုပါ ၀င္မႈ၏ လက္ရွိအေျခအေနမည္သုိ႔ရွိ သနည္း။ တ႐ုတ္အစုိးရ (ႏုိင္ငံအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္ 
မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား) သည္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိက္႐ုိက္အျပန္အလွန္ဆက္ဆံျခင္း 
ကို မည္သို႔မည္ပုံသက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္မည္နည္း။ ျပည္သူလူထုေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကို 
တုံ႔ျပန္ရန္မည္သုိ႔ေသာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားရရွိထားသနည္း။  
 
တ႐ုတ္အစိုးရသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈမ်ားနွွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ျခင္းမရွိေပ။ 
ျပည္သူလူထုက ေဒါသတစ္ႀကီးတုံ႔ျပန္မႈေၾကာင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျမစ္ဆုံဆည္တည္ေဆာက္ေရး 
ဆုိင္းငံ့လုိက္ျခင္းသည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၌ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတစ္၀ွန္းျပည္သူမ်ား၏ ဆန္႔က်င္မႈေၾကာင့္ ႏ်ဳျမစ္ဆည္ 
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(သံလြငျ္မစ္) တည္ေဆာက္ေရး ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၀န္က်ားေပါင္ကဆုိင္းငံ့ရန္ဆုံးျဖတ္လုိက္ျခင္းအား ျပန္လည္ 
အမွတ္ရေစသည္။  
သို႔ေသာ္လည္း အဆုိပါတက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ စ႐ုိက္လကၡဏာႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ရရွိထားသည့္ေနရာတုိ႔တြင္ 
တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာၾကားမ်ားစြာကြာျခားသည့္ အေနအထားတြင္ရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္မူ အစိုးရကသဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အက်ဳိးဆက္မ်ားဆန္းစစ္ျခင္း(EIA)ကုိ ျပဳလုပ္ၿပီး၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ ျပည္သူ႔ 
သေဘာထားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္တုိင္ အစိုးရအရာရွိမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားပါ၀င္ 
သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေရးတြင္အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံသည့္အေလ့အထမ်ဳိး 
မရွိခဲ့ေပ။ တ႐ုတ္ NGO မ်ား အမွန္တကယ္ပါ၀င္ႏိုင္ေရးတြင္ မ်ားစြာေသာ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနသည္။ 
ထုိ႔ျပင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အစိုးႏွင့္စင္ၿပဳိင္ေဖာ္ေဆာင္မႈ 
ထက္အစုိးရႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးသာျဖစ္ၿပးီ ENGO မ်ားသည္ ပါတီ-ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပုံမွန္ျဖစ္ေစ၊ 
ပုံမွန္မဟုတ္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ျဖစ္ေစ အခ်ိတ္အဆက္ရွိၾကသည္သာျဖစ္သည္။  
 
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏သဘာ၀ႏွင့္ယင္းတုိ႔ႏွင့္ႏုိင္ငံေတာ္ၾကား 
ဆက္ဆံေရးကို ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ အလြန္အေသးစိတ္က်က် မေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္တုိင္ ကၽြန္ေတာ္ဆက္ဆံခဲ့ 
ေသာ CSO မ်ား ႏိုင္ငံ ေတာ္ႏွင့္ ပုံမွန္ျဖစ္ေစ၊ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ျဖစ္ေစ အခ်ိန္အဆက္မရွိၾက 
သည္မွာအေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္တ႐ုတ္ကဲ့သို႔မဟုတ္ဘဲမိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ပုိၿပီးလြတ္လပ္မႈ 
ရွိကာတ႐ုတ္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားရင္ဆုိင္ရသည့္အေျခအေနမ်ား/အကန္႔ 
အသတ္မ်ားလုိ ရင္ဆိုင္ရျခင္းမရွိသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ဆက္ဆံ 
ရသည့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ဳိး တ႐ုတ္အရာရွိမ်ားတြင္ မရွိၾကပုံေပၚသည္။ အနည္းဆုံးအားျဖင့္ တ႐ုတ္သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပြင့္လင္းလာေသာႏိုင္ငံေရးေနရာမ်ဳိး မရၾကျခင္း 
ျဖစ္သည္။  
 
တ႐ုတ္၏ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအကူအညီမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တရား၀င္ျဖစ္မႈအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ 
ဤသည္ကို တ႐ုတ္အရာရွိမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ယင္း၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈကို ခ်ိန္ညႇိရန္စတင္ခဲက့ာ ၁) အကူအညီ၏ 
လူမႈ ေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ခုိင္မာျပည့္စုံေရး၊ ၂) တ႐ုတ္ပါ၀င္ပက္သက္ 
ျခင္းရွိသည့္ အက္တာမ်ား/သက္ဆုိင္သူမ်ား အဆင့္ဆင့္ပါ၀င္သည္ အားလုံးပါ၀င္မႈတုိ႔ ပုိမုိျဖစ္လာေစရန္ျဖစ္ 
သည္။ အနာဂတ္တြင္ကၽြန္ေတာ္ျပဳလုပ္မည့္ သုေတသန၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ (ႏိုင္ငံအဆင့္၊ 
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ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ The Economist မဂၢဇင္းတြင္ ျမန္မာလူဦးေရ၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ 
ႏုိင္ငံရပ္ ျခားတြင္ ေနထုိင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္း 
(IOM) ကခန္႔မွန္းခဲ့သည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံ တြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၂ သန္းမွ ၄ သန္း၊ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ၅ 
သိန္းခန္႔၊ စင္ကာပူတြင္ ၁ သိန္းေက်ာ္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကို ရီးယားတြင္ ေထာင္ဂဏန္းႏွင့္ အိႏၵိယႏွင့္ 
တ႐ုတ္တုိ႔တြင္ ကိန္းဂဏန္းမသိသည့္ ပမာဏရွိသည္ဟု အျခားေလ့လာမႈတစ္ရပ္ ခန္႔ မွန္းခဲ့သည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ယမန္ႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ေငြေၾကး 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၆၆ သန္းသာ (သုိ႔မဟုတ္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁ ဒသမ  ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း) ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟုိဘဏ္သုိ႔ 
ေရာက္ရွိခဲ့သည္။  
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္သည္ မက္ခ႐ုိစီပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈ၊ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္အတူ အသီးအပြင့္မ်ားသီးပြင့္လာသည္ဟု 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (IMF) က ၂၀၁၃၊ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 
၂၀၁၂/၁၃ (မတ္လတြင္ ကုန္ဆုံးသည္) ဘ႑ာေရးႏွစ္ (FY)တြင္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိး တက္မႈသည္ ၆ ဒသမ ၅ 
ရာခုိင္ႏႈန္းရွိခဲ့သည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃/၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသို႔ အနည္း 
ငယ္တုိးတက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။  
 
အေရွ႕အာရွဆုိင္ရာ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖုိရမ္တြင္ ျမန္မာအတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က 
“ကၽြန္မတုိ႔ႏိုင္ငံ ကၽြန္မတုိ႔လူမ်ဳိးေတြ သူတုိ႔ရဲ႕ အစြမ္းအစေတြယူေဆာင္လာၿပီး ျပန္လာႏိုင္တဲ့ 
ရိပ္ၿမဳံတစ္ခုျဖစ္ခ်င္တယ္” ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ယင္း ကိုၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ 
ခက္ခဲေသာ၊ ညစ္ပတ္ေသာ၊ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန ေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား၌ 
အလုပ္လုပ္ရသည္ကို မေပ်ာ္ပိုက္ေၾကာင္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
သူမဆႏၵသည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျပည့္ၿပီး မည္သည့္နည္းျဖင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ကို သူမက 
အာမမခံႏိုင္ခဲ့ေပ။ 
 
အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ျခင္းကို ေျဖရွင္းရန္ ျမန္မာအလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနက မၾကာေသးမီက 
မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခု ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္မရွိသူမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံျခား 
အလုပ္အကုိင္မ်ားရွာေဖြရာတြင္ အကူအညီေပး ရန္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနက ႏိုင္ငံတ၀န္းတြင္ 
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးစင္တာ ၇၇ ခုဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ယခင္ တရားမ၀င္လုပ္ရပ္အျဖစ္ယူဆခဲ့ၿပီး 
ဥပေဒအရ ႀကီးေလးေသာ အျပစ္ေပးခံခဲ့ရမည့္ လကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏိုင္ငံရွိ ေရႊ႕ 
ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို မွတ္ပုံတင္ရန္ သမုိင္း၀င္အေျပာင္းအလဲတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ (စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ မူေဘာင္) ထုိင္းေတာ္၀င္အစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ၂ 
သန္းခန္႔ရွိေသာ ေရႊ႕ ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားခံေရာက္ရွိရန္ ႀကဳိးပမ္းေနစဥ္ ၅ သိန္းခန္႔အား 
ႏိုင္ငံလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး 
မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳရန္ တရား၀င္ႀကဳိးပမ္းမႈသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ စားရိတ္ႏွင့္ 
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ဆင္းရဲမြဲေတမႈအက်ဳိးဆက္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ ျပန္ပုိ႔ေငြသည္လည္း 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဘဏ္စနစ္မွတစ္ဆင့္ ေရာက္ရွိႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။  
 
ျမန္မာအစိုးရ၏ မ်ားမၾကမီက ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ မူ၀ါဒမ်ဳိးကို ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ 
အနည္းငယ္သာ အာ႐ုံစိုက္ခဲ့ လွ်င္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အခ်ဳိ႕ေသာ ပူပန္မႈမ်ားကို 
သက္သာရာရေစမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရသစ္၏ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ျခင္းမူ၀ါဒတြင္ 
ပုံမွန္လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ထြက္ခြာသည္႕ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားပါ ၀င္ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား မားအတြက္ 
အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကိုကာကြယ္ရန္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ျခင္းအတြက္ စားရိတ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား၊ မိသားစုမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖဳိးမႈႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ျခင္းမွရရွိလာမည့္ 
အေတြ႕အႀကဳံမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အသိပညာမ်ားေပၚတြင္ ဦးတည္ရန္ပါ၀င္သည္။ ထုိ႔ျပင္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ျခင္းကို အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖဳိးေရးမဟာဗ်ဴဟာတြင္းသို႔ ေပါင္းစည္းသင့္သည္။ ထုိထက္ပုိ၍ 
မူ၀ါဒအရ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း၊ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ သုေတသနျပဳျခင္းတုိ႔ကုိလည္း 
ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ေပါင္းစည္းရမည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ေဒသတြင္း လုပ္သားေစ်းကြက္မ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးကို 
အားထုတ္ႀကဳိးပမ္းရန္ျဖစ္သည္။  
 
မေလးရွား၌ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ ၄ ရက္ေနအထိျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တုိက္ခုိက္မႈ ၇ ခုတြင္ ျမန္မာလုပ္သား 
ေလးဦးအသတ္ခံ ခဲ့ရၿပီး ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခံခဲ့ရသည္။ ယင္းသည္ 
အုပ္စုလုိက္တုိက္ခုိက္မႈသာျဖစ္ခဲ့ၿပီး မေလးရွားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ မပက္ သက္ခဲ့ေပ။ (ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရး 
ဒုတိယ၀န္ႀကီး)။ အခ်ဳိ႕ေသာ မေလးရွားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကပင္ မေလးရွားရွိ ျမန္မာ လုပ္သားမ်ားကို 
အကာအကြယ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ မေလးရွားရွိ ျမန္မာလုပ္သားအမ်ားစုမွာ မေလးရွားတြင္ တုိက္ 
ခုိက္ခံရမႈႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိယင္းတုိ႔၏ မိသားစုမ်ား၏ ပူပန္မႈေၾကာင့္ေၾကာင့္ 
မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ျပန္ရန္စီစဥ္ၾကေသာ္လည္း စာခ်ဳပ္ပါ ကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမျပည့္စုံမႈမ်ားရွိေနသည္။ 
သေဘာတူထားသည့္ ကာလအတုိင္း အျပည့္အ၀လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး သည့္လုပ္သားမ်ားပင္လွ်င္ အလုပ္ရွင္မ်ားက 
သူတုိ႔၏ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားသျဖင့္ ျပန္ထြက္ရန္ အခက္အခဲ ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။  
 
မေလးရွားရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးအရာရွိမ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံနည္းၿပီး စြမ္းရည္နိမ့္မႈေၾကာင့္ တရားမ၀င္ျဖစ္ေနဆဲ 
ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ သားမ်ားကုိ လက္မွတ္ထုတ္ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိဟု ျပန္ၾကားေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး၏ အဆုိအရ 
သိရသည္။ ခန္႔မွန္းခ်က္တစ္ခုအရ မေလးရွားတြင္ ထုိအေျခအေနႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရသူေပါင္း 
တရား၀င္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၃၀၀၀၀၀ ႏွင့္ တရားမ၀င္လုပ္သား ၃၀၀၀၀ ရွိသည္ဟု သိရသည္။ 
ျမန္မာအစိုးရသည္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာခန္႔ထားႏိုင္ၿပီး အျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ႏွင့္လည္း 
ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေနသည္ဟု အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးကဆုိသည္။ ဇြန္လ ၁၉ 
ရက္ေန႔ တြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၁၀၀၀၀၀ သည္ အသိအမွတ္အျပဳလက္မွတ္မ်ား ရရွိၿပီးျဖစ္သည္ဟု 
အလုပ္သမား၀န္ႀကီးက ေျပာဆုိသည္။ ကြာလာလမ္ပူရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးသို႔သြားေရာက္ရန္မွာ 
အႏၱရာယ္မ်ားေသာေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာသံမွဴး မ်ားထားရွိေပးရန္ မေလးရွား၏ 
နယ္ေျမအသီးသီးတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အျခားျမန္မာလုပ္သားမ်ားက ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။  
 
မေလးရွားသို႔ အလုပ္သမားမ်ား ပို႔ေဆာင္ျခင္းမျပဳရန္ ျမန္မာအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီအားမ်ား 
၀န္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၃ ဇြန္လတြင္ တားျမစ္ခဲ့သည္။ မေလးရွားသို႔သြားေရာက္ခဲ့သည့္ 
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီကိုယ္စား လွယ္တစ္ဦးကမူ မေလးရွားတြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားမွာ 
လူမ်ဳိး သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးခြဲျခားမႈႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီးျဖစ္ ေပၚသည္မဟုတ္ဘဲ 
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာျပႆနာေၾကာင္႔ျဖစ္ပြားရသည္ဟု ဆုိသည္။  
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ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ ကံေကာင္းေသာအခ်ဳိ႕အုပ္စုမ်ားကမူ ဒုကၡသည္အျဖစ္ UNHCR 
မွတ္ပုံတင္ရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေန ၾကဆဲျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ 
မဟာမင္းႀကီး႐ုံးကထုတ္ေပးေသာ ဒုကၡသည္ကတ္မ်ားကိုင္ေဆာင္ထားသည့္၊ ေထာင္ႏွင့္မခ်ီလွ်င္ပင္ 
ရာဂဏန္းရွိမည္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ တရား၀င္အလုပ္လုပ္ခြင့္မရသည့္အတြက္ ေဒသခံ 
စီးပြားေရးသမားမ်ားအတြက္နစ္နာသည္။ မိမိတုိ႔၏ ဒုကၡသည္ကတ္အဆင့္အတန္းကို အလြဲသုံးၿပီး 
တရားမ၀င္အလုပ္မ်ားလုပ္ ကုိင္ေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရခ်ိန္တြင္ ဒုကၡသည္မ်ားကို 
အႀကိမ္ႀကိမ္ကာကြယ္ေပးေသာေၾကာင့္ UNHCR ကို ေဒသခံမ်ားက ေ၀ဖန္ၾကသည္။ UNHCR 
ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ လူဦးေရ ၉၀၀၀ ခန္႔ရွိေသာ ျမန္မာဒုကၡသည္အခ်ဳိ႕သည္ တုိင္းျပည္တြင္ မိမိတုိ႔ ဘာသာ 
အေျခခုိင္သြားၿပီးေနာက္မေလးရွားမွထြက္ခြာသြားျခင္းမရွိၾကဟုဆုိသည္။ (New Strait Times, 24th June 
2013) 
 
မေလးရွားရွိ လုပ္သားမ်ားကို ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ရန္ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ား က တက္တက္ၾကြၾကြပါ၀င္ၾကသည္။ မေလးရွားမွျပန္လာသူ ၁၀၀၀ 
၀န္းက်င္အနက္ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ အလုပ္သမား ၁၂ ေယာက္၊ ရန္ကုန္၌ အလုပ္သမား 
၄၃ ေယာက္ စုစုေပါင္း ၅၅ ေယာက္ကို အလုပ္ခန္႔ထားခဲ့သည္။ (ျမန္မာ့ အလင္း ဇြန္လ၊ ၂၉ ရက္)။ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားသည္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္လုိ အပ္ခ်က္ႏွင့္ 
အံ၀င္မည္မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း အျခားတစ္ဖက္တြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ တရား၀င္လမ္း 
ေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ မေလးရွားသို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာေနၾကသည္။  
 
ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ျပႆနာမွာ မေလးရွားႏွင့္မတူေပ။ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာေအးဂ်င့္မ်ား၏ အားထားရမႈႏွင့္ 
ယုံၾကည္ကုိးစားရမႈကုိ ေမးခြန္းထုတ္ရသည္မွာ လုပ္ခလစာႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနပင္ျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာအစိုးရသည္ ထုိင္းအစိုးရႏွင္ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာလုပ္သား ၁ ဒသမ ၄ 
သန္းအတြက္ ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ ေသာ္ ၂ သန္းမွာ က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး 
ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္လ ၁၁ 
ရက္ေန႔အထိ ထပ္မံသက္တမ္းတုိးထားသည္။ ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကုန္က်စရိတ္မွာ အလုပ္သမားတစ္ဦး 
လွ်င္ ဘတ္ ၃၇၀၀ ျဖစ္ၿပီး မွီခုိသူမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ၆၇၅ ဘတ္စီက်သင့္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
ပြဲစားမ်ားမွတစ္ဆင့္ ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ျပဳ လုပ္သည့္ကုန္က်စရိတ္မွာ ဘတ္ ၁၅၀၀၀ 
ခန္႔အထိက်သင့္ေနဆဲျဖစ္သျဖင့္ ယင္းတုိ႔ နစ္နာေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ပြဲစားမ်ားမွတစ္ဆင့္ 
ယာယီႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္လုပ္သူမ်ားသည္ စာမတတ္သူမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ကိုနားလည္ျခင္းမရွိသူမ်ားႏွင့္ ၀င္ေငြနိမ့္သူမ်ားျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ 
တည္ေထာင္ထားသည့္ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းေပါင္း ၇၄ ေက်ာင္းရွိသည့္တုိင္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ပညာေရးကို အလြန္နည္းပါးသည့္ပမာဏကသာ ရရွိသည္။  
 
တရားမ၀င္ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ ထုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႕၏ႏွင္ထုတ္ျခင္းကို မၾကာခဏခံစားရသလုိ 
ထုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က လူေမွာင္ခုိကုန္ကူးျခင္းအျဖစ္ အမႈႀကီးေအာင္လုပ္ျခင္းလည္းခံရသည္။ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ 
ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၁၅၀ သည္ ျမ၀တီမွတစ္ဆင့္ ႏွင္ထုတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္ဟု 
ျမန္မာအလုပ္သမားေရးရာအရာရွိမ်ားက အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ထုိင္းကုမၸဏီ မ်ားႏွင့္ 
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိၿပီးသားျဖစ္ေသာ္လည္း အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို မရႏုိင္သျဖင့္ သူ႔တုိ၏ 
ေျပာင္းေရႊ႕သြား ေရာက္ျခင္းကို ေႏွာင့္ေႏွးေအာင္ျပဳလုပ္သည္ဆုိကာ ျမန္မာအလုပ္သမား ၂၀၀ က ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျမ၀တီ၌ ဆႏၵျပခဲ့ၾက သည္။  
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ျပန္လာၾကသူမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရဖြယ္ရွိသည့္ ဖက္တာမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးမႈ၊ 
လုပ္ခလစာကြာျခားမႈ၊ အလုပ္လက္မဲ့ ႏႈန္း ၄ ဒသမ ၀၁ ရာခုိင္ႏႈန္းမွသည္ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၁၀ 
ရာခုိင္ႏႈန္းတုိးျမင့္လာမႈ (အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန၊ ၂၀၁၃ ၊ ေမ ၃၁) အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈနိမ့္ေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈႏွင့္ 
အျခားသူမ်ားၾကား ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို ခန္႔အပ္လုိမႈတုိ႔ျဖစ္သည္။ အျခားစပ္ဆက္ေနေသာ ကိစၥ 
ရပ္မ်ားမွာ မိခင္ႏိုင္သည္ ထုိင္းႏိုင္ငံေလာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေလာ၊ အသစ္ျဖစ္ၿပီး မရင္းႏွီးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
လူမႈေရးႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္း ဆုိင္ရာဖြံ႕ၿဖဳိးမႈ၊ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ေမြးဖြားသည္ ကေလးငယ္မ်ား ျမန္မာ့ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
အသားက်မႈ၊ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားေသာ ျမန္မာကေလးငယ္မ်ားအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္သင္တန္းမ်ားႏွင့္ 
ပညာေရးတုိ႔ျဖစ္သည္။  
 
အစိုးရမူ၀ါဒ (ကမၻာတစ္၀န္းရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလုံးကို အကာအကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္)၊ ျပန္ပုိ႔ေငြကို 
ပုံမွန္လမ္းေၾကာင္း မွ ပိုမုိလြယ္ကူစြာလႊဲေျပာင္းျခင္း၊ နယ္ျခားေဒသမ်ားအနီးတြင္ စက္မႈဇုန္မ်ားထူေထာင္ျခင္း 
(အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားသို႔ ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့မႈအကန္႔အသတ္ေၾကာင့္ ေႏွးေကြးစြာ ဖြံ႕ၿဖဳိးျခင္း)၊ ဇြန္လ 
၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအလုပ္သမားအေရးမ်ား 
တုိင္ၾကားမႈယႏၱယားတုိ႔အပါအ၀င္ ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈျဖစ္ေပၚလာသည့္ နယ္ပယ္အခ်ဳိ႕ရွိသည္။  
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၀႐ုန္းသုန္းကားႏိုင္လွေသာ ကိုလုိနီေခတ္လြန္သမုိင္းကို လက္နက္ကိုင္တုိင္းရင္းသားႏွင့္ 
၀ါဒသေဘာတရား ေရးဆုိင္ရာအုံၾကြမႈမ်ားမွသည္ လူထုဆႏၵျပမႈမ်ား၊ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ 
အၾကမ္းမဖက္ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရာွးမႈမ်ား စသည့္ ႏုိင္ငံေရးႏိုးၾကားမႈမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ျဖစ္ရပမ္်ားႏွင့္ 
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားႏွင့္ခ်ီေသာ စစ္တပ္၏ တုိက္႐ုိက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ုိက္ေသာနည္းအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း 
ပုံသြင္းခံခဲ့ရသည္။ စီးပြားေရးကို ႏိုင္ငံပုိင္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လြဲမွားေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ တုိင္းျပည္ကိုစစ၀္ါဒဇာတ္သြင္းမႈ၊ 
ႏုိင္ငံေရးေစာင့္ၾကပ္ ႏွိပ္ကြပ္ျခငး္ႏွင့္ တကၠသုိလ္မ်ားပိတ္လုိက္ျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ျမန္မာမ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံရပျ္ခားသုိ႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။ ထြက္ေပါက္ရွာခဲ့သည့္ မ်ားစြာေသာ လႈိင္းမ်ားကို (၁) ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ 
စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈ၊ (၂) ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအလယ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္ လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ၏ 
တုိက္႐ုိက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဦးသန္႔အေရးအခင္း၊ (၃) ၁၉၈၈ လူထုအုံၾကြမႈႏွင့္ (၄) ၂၀၀၇ လူထုအုံၾကြမႈ 
အသီးသီးတုိ႔အျဖစ္ ခြဲျခားၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ပသို႔အမ်ားဆုံးထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည့္ကာလမွာ ၁၉၈၈ 
ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး၌ ေရြးေကာက္ခံအတုိက္အခံကုိ အာဏာလႊေဲပးေရးအား 
စစ္တပ္ကမေရမရာျဖင့္ အခ်ိန္ဆြဲေန သည့္ ကာလအတြင္း၌ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားသည္ 
အဓိကအားျဖင့္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ထြက္ခြာၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္သာမက လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ ပညာေရးႏွင့္ 
ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ရည္မွန္းခ်ကမ္်ားျဖင့္ ထြက္ခြာၾကသည္ လည္းရွိၾကသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ 
အင္အားႀကီးေသာစစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္သည္ ခုိင္ျမေဲသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေတာက္ေလွ်ာက္လုပ္လာခဲ့သည့္ 
ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ဒီမုိကေရစီအေရး လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကို မ်ဳိးစုံေသာ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာ မ်ားအနက္ 
လူတန္းစားတစ္ရပ္ဦးေဆာင္ကာ ႏိုင္ငံေရးျပညေ္ျပးမ်ားအျဖစ္ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည္။ 
  
၂၀၁၁ တြင္ စတင္သည့္ အထက-္ေအာက္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈကိုျဖစ္ေစသည့္ 
မ်ားစြာေသာအေၾကာင္းတရားမ်ား အနက ္တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈသည္ တစ္ခုတည္းေသာ အေၾကာင္းတရား 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးအေၾကာင္းတရားျဖင့္ ျပည္ပတြင္ေနထုိင္ၾကသူမ်ားကိုမူ မိခင္ႏိုင္ငံႏွင့္ 
ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးကို လႊမ္းမုိးမႈျပဳခဲ့သည္ကို အသိအမွတျ္ပဳႏုိင္ ရမည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးကို 
ပမာဏတစ္ခုအထိေတာ့ အက်ဳးိသက္ေရာက္မႈရွိခဲ့ေပသည္။ ေမွ် ာ္လင့္မထားေသာ အစိုးရ ဦးေဆာင္သည့္ ျပဳ 
ျပင္ေျပာင္းလေဲရးလုပ္ေဆာငခ္်နိ္တြင္ ျပည္ပေရာက္ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ျပည္ေတာ္ျပန္ရနဖ္ိတ္ ေခၚခဲ့ေသာ္လည္း 
လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈအာမခံခ်က္ႏွင့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ားမေပးခဲ့ဘ ဲႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ျပည္ေျပးအခ်ိဳ႕ကိုသာ 
ျပန္ေခၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ လက္ရွိအစိုးရ၏ အႀကံေပးမ်ားအပါအ၀င္ သူတုိ႔သည္ ႏုိငင္ံေရး-
စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈတြင္ ပါ၀င္ေနၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျပည္ေတာ္ျပန္လာသူမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ 
အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို တုိင္းျပည၏္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးတြင္ အက်ဳိးျပဳႏုိင္မည့္ အေရးႀကီးေသာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ 
ေယဘုယ်သေဘာတူညီခ်က္ရွိေနခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးျပည္ေျပးမ်ားသည္ မိမိတုိ႔တုိင္းသူျပည္သားမ်ား၏ 
ယုံၾကည္မႈကိုမရျခင္းႏွင့္လည္း ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ျမန္မာ့ ျပဳျပင္ျပင္ေျပာင္းလေဲရးမ်ားတြင္ ျပည္ေျပးမ်ား၏ 
အခန္းက႑ႏွင့္ စိတ္ျပင္းျပမႈမ်ားကို အကျဲဖတ္ရာတြင္ တုိင္းျပည္တြင္း၌ က်န္ရွိခဲ့သည့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားၾကား 
သေဘာထားကြဲလြဲမႈရွိသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ေျပးမ်ား ၾကားကြဲျပားခဲ့သည့္ လႈပ္ရွားမႈတစခ္ု၏ 
အတုိက္အခံအုပ္စုမ်ားၾကား ရွိေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားရွိေနခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအသြင္ ေျပာင္းေရးအတြက္ 
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စုေပါင္းအားထုတ္မႈတစ္ခုအတြင္းသုိ႔ မတညူီေသာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားေပါင္းစည္းရန္ ႀကဳိးပမ္းခဲၾ့က သည္။  
 
ျပညေ္ျပးမ်ားအေပၚထားရွသိည့္ ျပညတ္ြငး္ တကၾ္ကြလႈပရ္ာွးသမူ်ား၏ သေဘာထား 
 
စိစစ္ေရး၊ ပညာေရးစနစ္ပ်က္စီးမႈ၊ အင္တာနက္သုံးစြဲမႈႏွင့္ ICT မရခဲ့ျခင္းေၾကာင္းျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ မိမိတုိ႔၏ 
ေက်ာင္းပညာေရး၊ သီအုိရီဆုိင္ရာဗဟုသုတ၊ ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာစြမ္းရည္မ်ား 
မရွိျခင္းကိ ုျမနမ္ာတက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားစြာက ေကာင္းစြာသတိျပဳခဲ့ၾကသည္။ျမန္မာ့အနာဂတ္ကုိေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ 
ဒီမုိကရက္တစ္လြတ္လပ္မႈ မ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ား တုိင္းျပည္၌ မည္သူမွ အေတြ႕အႀကဳံမရွိသည့္ အခ်က္ကိုလည္း 
သူတုိ႔ပူပန္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ တတ္သိမႈမ်ား၊ 
ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်ငမ္ႈမ်ားေဆာင္က်ဥ္းလာသည့္ ျပည္ေတာ္ျပန္ျပညေ္ျပး 
မ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာငရ္ြက္မႈမ်ားကို လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကုိယ္စား လွယ္မ်ားက အေလးထားၾကသည္။  
 
ျပည္ေျပးမ်ားအေတြ႕အႀကဳံရခဲသ့ည့္ အေရးႀကီးေသာ ေနာက္ထပ္နယ္ပယ္တစ္ခုမွာ အျခားေသာတုိင္းရင္းသား 
အဖြဲ႕မ်ားမွ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးျဖစ္သည။္ ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားဆက္ဆံေရးတြင္ 
ကြဲျပားေသာနားလည္မႈ တစ္ခုရရွိခဲ့သည္။ ျပည္ေျပးျဖစ္ေနစဥ္ ဗမာမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 
ပုံမွန္အဆက္အသြယ္ရွိသလုိ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္လည္း အဆက္အသြယ္ရွိသည္။ NCGUB၊ DAB ႏွင့္ NCUB 
ကဲ့သို႔ေသာ အဓိကျပည္ေျပးအပု္ စုမ်ားသည္ ၁၉၈၈-၁၉၉၀ ၾကား ဒီမိကုေရစီအေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ ကရင္အမ်ဳိးသား 
အစည္းအ႐ုံး(KNU) ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ မာနယ္ပေလာတြင္ သေႏၶတည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သက္ဆုိင္ရာသူ 
ပုန္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ား အတြက္ ထြက္ေျပးျခင္းသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင ္
တက္ၾကြသူမ်ားရွင္သန္ရပ္တညေ္ရးအတြက္ ပင္မအေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့ ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငမံ်ားသုိ႔ 
သြားေရာက္ရာတြင္ပင္အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ဗမာႏွင့္တုိင္းရင္းသားဆက္ဆေံရးသည္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ရန္ 
အလွမ္းကြာသည့္တုိင္ ဘုံရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအခြင့္ 
အေရးအေပၚႏုိင္ငံတကာအျမင့္မ်ားျဖင့္ထိေတြ႕လာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အေစာပိငု္းႏွစ္ကာလမ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္လက္ခံႏိုင္မႈ 
တုိးျမင့္ခဲ့သည္။  
 
ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားပညာတတ္ဗမာမ်ား၏ တန္ဖုိးရွိေသာ ပညာရပ္ဆုိငရ္ာကၽြမ္းက်င္မႈ ႏွင့္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိႏုိင္သည့္ နယ္ပယ္မ်ားစြာရွိသည္။ ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ လူငယ္သတင္းစာ 
ဆရာမ်ားကို သင္တန္းေပးျခင္းျဖင့္ မီဒီယာေလာကဖြံ႕ၿဖဳိးေရး၊ ဂ်ာနယ္လစ္က်င့္၀တ္မ်ား၏ စံမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း၊ 
ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းႏွင့္ တုိတုိေျပာရလွ်င္ ျမန္မာဌာေနတုိင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ား 
ကို ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ သတင္းကြန္ရက္ေျမပုေံပၚတငေ္ပးျခင္းတုိ႔အတြက္ ျပည္ေျပးမီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ 
အေျပာင္း အလကဲိုအေထာကအ္ကူေပးသူမ်ား ျဖစ္လာ ႏိုင္ၾကသည္။ ျပည္ေတာ္ျပန္လာေသာ ျပည္ေျပးမီဒီယာမ်ားကို 
အစိုးရက မ်က္ႏွာသာေပးပုံေပၚေသာ္လည္း ၿပဳိင္ဆုိင္မႈအသစ္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ျပည္ေျပးဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကုိ 
အမိအရေခၚယူရန္ သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးရန္ႀကဳိးပမ္းေနသည့္ ခ႐ုိနီမ်ားႏွင့္ ၿပဳိင္ဆုိင္ရန္လည္း လုိအပ္ေနဆျဲဖစ္သည္။  
တုိင္းျပည္တြင္းရွိလႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း သူတုိ႔စေတးၿပီးဂုဏ္ယူခဲ့ၾကသည့္ လူပုဂၢဳိလ္အရအႏၱရာယ္ႀကီး 
ႀကီး မားမားရွိေသာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး၌ ေျမေအာက္ကြန္ရက္မ်ားထားရွိျခင္းႏွင့္ ေအာက္ေျခလူထုႏွင့္ 
အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ျခင္း တုိ႔ကိုဆက္လက္ထိန္းထားလုိသည္။ ျပည္ေျပးမ်ားသည္ သူတုိ႔ႏွင့္ေခတ္တူ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ 
ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္သာ နီးကပ္ေနခဲ့ၿပီး ေအာက္ေျခလူထုႏွင့္မနီးစပ္ဟ ု
ေ၀ဖန္ေလ့ရွၾိကသည္။ ျပည္ေျပးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အဓိကသက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္သာလုပ္ကိုင္ၾကၿပီး 
ႏုိင္ငံေရးကိစၥမ်ားကိုသာသီးသီးသန္႔သန္႔ဦးမတည္ သည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ကိုင္ခၾဲကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ျပည္ေျပးမ်ားသည္ သာမန္ျပည္ သူလူထု၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိတ္ဆႏၵမ်ားကို 
နားလည္ရန္ႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆုိသည္။ ယခင္က ပုန္းလွ်ဳိးကြယ္လွ်ဳိးလုပ္ကိုင္ခဲ့ရသည့္ 
သဘာ၀ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားလွ်င္ ျပည္ေျပးမ်ားႏွင့္ ေအာက္ေျခလူထုၾကား ႏွစ္ဖက္ ထိေတြ႕မႈသည္ 
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အကန္႔အသတ္ရွိခဲ့သည္မွာ အံ့ၾသစရာမရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း အာဏာရွင္လက္ေအာက္တြင္ရွခိဲ့သည့္ 
ႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း ABSDF ၊ DPNS ႏွင့္ FTUB တုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေအာက္ေျခလူထုႏွင့္ 
အေတာ္ ပင္ထိေတြ႕လုပ္ကိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းေ၀ဖန္မႈသည္ ၀ေိရာဓိမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ 
လူထုႏွင့္ထိေရာက္ စြာလုပ္ကိငုရ္န္ႏွင့္ ရန္ပုံေငြမ်ားကို ဥာဏ္ပါပါအသုံးျပဳရနအ္လုိ႔ငွာ ျပည္ေတာ္ျပန္ျပညေ္ျပးမ်ားသည္ 
ေအာက္ေျခလူထုသို႔ ယင္းတုိ႔၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈကို အားစုိက္လုပ္ေဆာင္ရမည္သာျဖစ္သည္။ 
မအပ္စပ္ေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေနမ်ားႏွင့္ ျပန္ေတာ္ျပန္မ်ားၾကား အခ်ိတအ္ဆက၏္ 
ေနာက္ထပ္ပိြဳ င့္ တစ္ခုထပ္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားႏွင့္ ကာလၾကာရွည္ဆင္းရႀဲကီးစြာေနခဲ့ၿပီး 
နစ္နာခ်က္မ်ားရွိခဲ့ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား သည္ အစားအေသာက္၊ အမိ္ယာ၊ လ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ 
ေျမယာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အျခားတုိ႔ကဲ့သို႔ ေန႔စဥ္ရပ္ တည္ရွင္သန္ေရးကိစၥမ်ားကို 
တမဟုတ္ခ်င္းတုိးတက္သည္ကိုျမင္ေတြ႕လုိ႔သည့္ အလြန္တရာျမင့္မားေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ မ်ားရွိၾကသည္ကို 
ျပည္တြင္းတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ေကာင္းစြာသတိျပဳမိၾကသည္။ ျပည္ေျပးမ်ားတြင္လည္း ယင္းသို႔ 
အရွိတရားမဆန္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ခ်က္မ်ားကိုပင္စြဲကိုင္ထားပုံရၿပီး ေနစဥ္ဒုကၡမ်ားအထြက္ 
အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာအေျခခံ က်ေသာအေျပာင္းအလမဲ်ားကို ျမငလ္ုိၾကသည္။ ဒီမုိကေရစီခုိငမ္ာစြာအျမစ္တြယ္ေသာ 
စက္မႈႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ရရွိခဲ့ၾကသည့္ ပညာေရးႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံတစ္ခုႏွင့္အတူ ျပည္ေျပးမ်ားသည္ 
သူတုိ႔သြားေရာက္ေနထုိင္ခဲ့ရာႏိုင္ငံမ်ားရွိ ႏိုင္ငံေရးလြတ္လပ္ မႈမ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို တုိင္းတာလုိၾကသည္။ 
အျခားတစ္ဖက္တြင္ ယင္းသို႔ေသာ ႏႈိင္းယွဥ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ ေသာ ျပည္ေျပးမ်ားသည္ 
လက္ရွိအေျခအေနမွာမည္သို႔ဖယ္ရွားခံခဲ့ရျခင္းကုိ ႐ုိးရွင္းစြာပင္ထင္ဟပ္ျပေနသည္။ ေနာက္တစ္ ဖက္တြင္ 
အလုံးစုံျပည့္၀ေသာ ဒီမုိကေရစေီမွ်ာ္မွန္းခ်က္သည္ တုိင္းျပည္၏ အနာဂတ္တြင္ျပဳလုပမ္ည့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
ကိုေမာင္းႏွင့္မည္ေသာ့ခ်က္တစခ္ုျဖစ္ၿပီး အေစာပိုင္းအဆင့္တြင္ပင္ပ်က္သုန္းသြားမည့္အေျခအေနမွာ 
အကာအကြယ္ေပး  ထားသည္။  
 
ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ၾကာအေျခတည္ခဲ့ေသာ မေက်ခ်မ္းမႈမ်ားသည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ေျပးလႈပ္ရွားမႈမ်ားၾကားရွိေနသည့္ 
ဆက္ဆံ ေရးမ်ားကို ဆက္လက္႐ုိက္ခတ္ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ 
မိမိတုိ႔ကုိယ္ကုိ တကယ့္ အာဇာနည္မ်ားႏွင့္ အလြန္အေရးပါသည့္ပေလယာမ်ားအျဖစ္ အျမမဲတွ္ယူထားၾကၿပီး 
ျပည္ေျပးမ်ားသည္ လုံၿခဳံမႈႏွင့္ အသုံး အေဆာင္ေကာင္းမ်ားတြင္ ေနလိုသည့္အေခ်ာင္သမားအျဖစ္ ဒီဂရီအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ 
ပုံေဖာ္ၾကသည္။ တုိင္းျပည္၏ႏိုင္ငံေရးတုိး တက္မႈအေပၚ အမွနတ္ကယ္ေက်းဇူးရွိျခင္းထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး 
မည္သည္တြင္ပါ၀ါရွိသလဆဲုိသည္မွာ အေရးကိစၥ၏ ပင္မ ျဖစ္ေနမည့္ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ ၂၀၀၇ တုန္းကဆုိလွ်င္ ၈၈ 
မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕မွ အခ်ဳိ႕ေသာႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္း သားေဟာင္းအခ်ဳိ႕က အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ 
ျပည္ေတာ္ျပန္လာသည့္ ျပည္ေျပးမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးေနရာမ်ား မေပး လုိၾကသည့္ဆႏၵရွိခဲ့ၾကသည္။ 
ျပည္ေတာ္ျပန္လာၾကသူမ်ားသည္ တုိင္းျပည္အက်ဳိးအတြက္ေလာ၊ မိမိကိုယ္က်ဳိး အတြက္ေလာဆုိသည္ကို 
ျပည္တြင္းေနသူမ်ားက ၂၀၁၂ အထိ ေမးခြန္းထုတ္ၾကဆျဲဖစ္သည္။ “သူတုိ႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ 
သူတုိ႔ျပန္လာၾကတာလား၊ တုိင္းျပည္ကို တကယ္ကူညီခ်င္လုိ႔ျပန္လာၾကတာလားဆုိတဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕သေဘာထားကို သိဖုိ႔ 
အတြက္ ျပည္ေျပးေတြကုိ ကၽြနေ္တာ္တုိ႔ ျပန္ေခၚဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္” လုိ႔ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအစည္း႐ုံး၀င္ တစ္ေယာက္က 
ရွင္း ျပခဲ့သည္။ ျပန္လာၾကသူမ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ရန္ အလြန္တရာျမႇဳပႏံွ္ၿပီး 
ျပန္လာၾကျခင္း ျဖစ္သည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မတူညီေသာ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပါတီမ်ားစြာႏွင့္ 
တက္တက္ၾကြၾကြလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္ ဟူ၍ ယင္းအျမင္ႏွင့္မတူေသာယုံၾကည္မႈမ်ားလည္းရွိသည္။  
အတိတ္ကာလျပည္ေျပးလုပ္ငနး္မ်ားႏွင့္ပက္သက္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားလည္းရွိေနၾကသည္။ ပ႐ုိဂရမ္မ်ား၏ 
သေဘာသဘာ၀ ႏွင့္ ထိေရာကမ္ႈမ်ား၊ ျပည္ေျပးမ်ားကိုေပးသည့္ ရန္ပုံေငြမ်ားအသုံးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္သည္။ 
ျပည္ေျပးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ အတြင္းေရးျပႆနာအခ်ဳိ႕မွာ ရန္ပုံေငြအတြက္ ၿပဳိင္ဆုိင္ၾကရာမွာႀကီးထြားလာျခင္းျဖစ္ၿပီး 




လကရ္ွအိခ်နိတ္ြင ္အလွဴ ရငွမ္်ား၏ ဧဂ်ငဒ္ါမ်ားေျပာငး္လမဲႈႏွင့္ ယငး္တုိ႔၏ ဂယက႐္ုိကခ္တမ္ႈမ်ား 
 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အလွဴရွင္မ်ားအတြက္ လႈိင္းဂယက္မ်ားကို တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလေဲစခဲ့သည္။ 
ျမန္ မာႏုိင္ငံတြင္း လူမ်ား၊ အရငး္အႏွီးမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစီး၀င္မႈသည္ ႐ုတ္ျခည္းတုိးပြားခဲ့သည္။ 
ႏိုင္ငံတကာ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈအမ်ားစု ဆုိင္းငံ့လုိက္ျခင္းသည္ အစိုးရသစ္ႏွင့္ ပုံမွန္ ႏွစ္ဖက္ၾကားႏွင့္ 
ႏုိင္ငံစုံသေဘာတူညီခ်က္မ်ား အတြက္ လမ္းေပါက္ေစခဲ့သည္။ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား၊ IDP၊ ေဒသတြင္းရွိ 
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို သမုိင္းႏွင့္ခ်ီၿပီး ေထာက္ပံခဲ့သလုိ ျပည္ေျပးမ်ားကိုေထာက္ပံခဲ့သည့္ 
အခ်ဳိ႕ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအ၀င္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏စီမံကိန္းမ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ရန္ႏုိင္ငံတြင္းသို႔ ၀ငလ္ွ်က္ရွိၾကသည္။ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႕ အစည္မ်ား၏ အလွဴရွင္မ်ားၾကား 
မ်ားစြာေသာတူ႐ူခ်က္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏိုင္သည္။  
 
ပထမတူ႐ူခ်ကမ္ွာ ျပည္ေျပးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ အစဥ္အလာအလွဴ ရွင္မ်ားသည္ တုိင္းျပည္တြင္း၏ 
စီမံကိန္းမ်ားကိုေထာက္ပံ့ ရန္ သူတုိ႔၏ဦးတည္ခ်က္ကုိေရႊ႕ခဲ့ၾကၿပီး ယင္းတုိ႔ေထာက္ပံ့သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ 
အသစ္တည္ေထာင္ထားေသာ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္ေတာ္ျပန္ျပညေ္ျပးမ်ားက လုပ္ကိငု္ေနေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။  
 
ဒုတိယတူ႐ူခ်က္မွာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာအလွဴရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ပါတီစုံစနစ္ကို ေထာက္ပံ့သည့္ 
ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ႏိုင္ငံစုံအဖြဲ႕မ်ားသည္ သူတုိ႔၏ျမန္မာႏိုင္ငံအထူးျပဳစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ထူေထာင္ျခင္း သို႔မ 
ဟုတ္ ခ်႕ဲထြင္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိၾကသည္။  
 
တတိတတူ႐ူခ်က္မွာ ျပည္ေျပးမ်ားႏွင္ ့နယ္ျခားဖ်က္ေက်ာ္စီမံကိန္းမ်ားအား ရန္ပုံေငြေပးမႈေလ်ာန့ည္း 
လာျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာ ျပည္ေျပးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ အဓိကအလွဴရွင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ  National 
Endowment for Democracy၊ Soros ႏွင့္ International Republican Institute တုိ႔သည္ အခ်ဳိ႕ေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေထာက္ ပံ့ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ ၂၀၁၅ 
မတိုင္မီအၿပီးသတ္မည္ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သက္ဆုိင္ရာအစိုးရမ်ားဖိအားကို ခံရေသာေၾကာင့္လည္း အလွဴရွင္မ်ားသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းအသုိ႔ အေျပးအလႊား ေရာက္လာၾကသည္။ ယင္းသို႔ အလ်င္ အျမန္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ 
“အလွဴရွင္လက္ပန္းက်မႈ” တုိ႔ေၾကာင့္ နယ္ျခားေဒသႏွင့္ အိမ္ နးီခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားရွိ ျပန္လာရနမ္ေသခ်ာ ေသာ 
အသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ားရွိ IDPs ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ေပးေနသည့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရးဆုိင္ရာ အကူ 
အညီမ်ားကို ဆုိးက်ဳိးျဖစ္ေစခဲ့သည္။  
 
စတုတၱႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ တူ႐ူခ်က္မွာ ေလ်ာ္ညီမႈရွိေစရန္ ျပည္ေျပးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ကိုယ္ကို 
ျပန္လည္ပုံ ေဖာ္ရန္ လုိအပ္ျခင္းျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာႏုိင္ငံေရးပြင့္လင္းမႈေၾကာင့္ 
ျပည္ေျပးဘ၀တြင္ဆက္လက္ ေနရသည္ဆုိေသာ အဆုိကိုပ်က္စီးေစသည္။ တကယ္တမ္းအားျဖင့္လည္း 
ျပည္ေျပးအစုိးရ NCGUB သည္ ၂၁ ႏွစ္ၾကာၿပီး ေနာက္ ၂၀၁၂ စက္တင္ဘာတြင္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ 
လႊတ္ေတာ္တြင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါ၀င္လာျခင္းႏွင့္ အျခားတုိး တက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ NCGUB သည္ 
ဆက္လက္တည္ရွိစရာအေၾကာင္းမရွိေတာ့သည့္အျပင္ အဖြဲ႕၏ ရန္ပုံေငြကိုလည္း လြန္ ခဲ့သည့္ငါးႏွစ္က 
ရရွိခဲ့သည္ထက္ ေလးပုံတစ္ပုံသုိ႔ေလွ်ာ့ခ်လုိက္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ မေျပာင္းလ ဲ
ေသာျပႆနာမ်ား၊ ခ်ဳိးေဖာကမ္ႈမ်ား၊ လြတ္လပ္မႈကိုကန္႔သတ္မႈမ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရးအပု္စုမ်ားက 
ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ ၾကသည္။ ျပည္ေျပးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္ ေနာက္ဆုံးအခန္းက႑မွာ 
တုိးတက္မႈမ်ားသည္ အစစ္ အမွန္ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္မႈ၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈႏွင့္ 






တုိင္းျပည္၏ ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈနိမ့္က်မႈ၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာအက်ပအ္တည္းသည္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူ မ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအကူအညီမ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးအကူအညီမ်ား 
အေျပးအလႊားလာေရာက္ရမည့္ေနရာ ျဖစ္ေစသလုိ ႏုိင္ငံေရးပ႐ုိဂရမ္မ်ား၏ အလွဴရွင္မ်ားအတြက္လည္း 
ထုိနည္းတူပင္ျဖစ္သည္။ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ လက္ခံသူမ်ားၾကား၊ ျပည္ေျပးမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေနသူမ်ားၾကား၊ 
ျပည္တြင္းအေျခက်ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ အသစ္ ၀င္လာသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား ပါ၀ါခြဲေ၀မႈမညီမွ် ျခင္းသည္ 
ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ မွီခုိမႈမ်ား၏ ႐ႈပ္ေထြးလွေသာ ပင္က့ူ အိမ္သဖြယ္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ 
ရင္းျမစ္မ်ား႐ုတ္တရက္ႀကီးရလာျခင္းကလည္း ဗမာ့ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား မႈိေပါက္ သလုိေပါက္လာေစခဲ့သည္။ 
ယင္းတုိ႔ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံးတြင္ မိမိတို႔သည္ ပုိမုိလုပ္ေဆာင္ရနႏွ္င့္ ပိုမုိ 
ပြင့္လင္းရန္လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္ၾကသည္ဟု တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကခံစားၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၅ တြင္က်င္းပမည့္  
အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အားလုံးကျပင္ဆင္လာၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အစစအ္မွန္အားထုတ္မႈမ်ား 
ရွိလင့္ကစား အခ်ဳိ႕ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အသုံး၀င္မည့္ပ႐ုိဂရမ္မ်ားအမွန္တကယ္မရွိေသာ္ဘဲ 
အခ်ဳိ႕ရနပ္ုံေငြမ်ားကို ကဲ့ယူရန္ အျမန္ ေထာင္ထားၾကပုံလည္းရွေိနသည္။  
 
အနည္းငယ္သာျပန္လာၾကေသာ ျပည္ေျပးမ်ားသည္ တုိင္းျပည္တြင္ အဓိကႏိုင္ငံေရး အက္တာမ်ားျဖစ္ ၾကသည့္ 
အစိုးရ ႏွင့္လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အုပ္စုမ်ား၏ ေခါငး္ေဆာင္မ်ား၏ စြမ္း 
ေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ေရးအေပၚသာ ယခုအခ်ိန္အထိ အာ႐ုံစိုက္ေနၾကသည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ 
နာမည္ေက်ာ္အတုိက္အခံမ်ားသည္ သမၼတ၏ အၾကံေပးအဖြဲ႕၊ MDRI ပညာရွင္အဖြဲ႕တြင္ပါ၀င္ျခင္းျပဳသလုိ 
ေလာေလာဆယ္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္မြတ္ စလင္ဘာသာ၀င္မ်ားၾကား အုပ္စုလိုက္အၾကမ္းဖက္မႈ သို႔မဟုတ္ 
လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္း၌ ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ျပဳမႈခဲ့ပုံတုိ႔ကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ 
အထူးေကာ္မရွင္မ်ားတြင္လည္းပါ၀င္လာၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ တတ္သိပညာမ်ားလႊေဲျပာင္းေပးပုိ႔မႈသည္ 
တစ္ဖက္သတ္ျဖစ္စဥ္အျဖစ္သာျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ ယခုေဆြးေႏြးမႈတြင္ မပါရွိ ေသးသည့္ နယ္ပယ္မွာ 
ျပည္ပမွျပန္လာၾကသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိျပည္သူမ်ားထံမွ သင္ယူႏိုင္သေလာဆုိသည္ပင္ ျဖစ္သည္။  
ႏုိင္ငံေရးျပညေ္ျပးမ်ားအပါအ၀င ္ျပည္ပေရာက္ေနသူအားလုံးအတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ 
စနစ္က်ၿပီးပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွေိသာ ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာမူ၀ါဒမရွိျခင္းသည္ ေျဖရွင္းရမည့္ 
ေသာ့ခ်က္က်ေသာကိစၥရပ္တစ္အျဖစ္ရွိေနေသးသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ၏ ႏႈတ္အားျဖင့္ဖိတ္ၾကားမႈကို 
ဥပေဒပိငု္းဆုိင္ရာေသခ်ာမႈတစခ္ုအျဖစ္အနက္မေေကာက္ႏုိင္ေသးသည့္အတြက္ ျပန္လာလုိ သည့္ 
ျပည္ေျပးအမ်ားစုမွာ တြန္႔ဆုတ္ေနၾကသည္။ ျပည္ပေရာက္မိမိႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ 
ပညာရပ္နယ္ပယ္ကၽြမ္းက်ငမ္ႈမ်ားမွ တုိင္းျပည္အတြက္ အျပည့္အ၀က်ဳိးျဖစ္ေစရန္ 
ျပည္ေျပးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္အတူ မိမိ၏ႏိုင္ငံေရးဆႏၵကို 
အစုိးရကထုတ္ေဖာ္ျပသရန္လုိအပ္သည္။  
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အာဏာပိုင္၀ါဒ(သို႔မဟုတ္)စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ ဒီမိုကေရစီအစိုးရသို႔ ႏုိင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းၿပီးေနာက္ 
ဖိႏွိပ္ေသာ ယခင္အစုိးရ ေဟာင္း၏လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈအ၀၀ကို ေျဖရွင္းရန္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး 
တ႐ားမွ်တမႈေဖာ္ေဆာင္ေလ့ရွိ ၾကသည္။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္တ႐ားစီရင္ေရး၊ ျပဳခဲ့သမွ်အတြက္ 
အစားျပန္ေပးျခင္း၊ အမွန္တရားေကာ္မရွင္၊ အထိမ္းအမွတ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ 
လူမ်ဳိးအသားအေရာင္မတူညီသူမ်ားအဖိအႏွိပ့္ခံရျခင္းကို ေက်ာ္လႊားေရးက်င့္စဥ္၊အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ 
ျပဳေျပာင္းလဲေရး (စိစစ္ေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အျခားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကဲ့သို႔ မ်ားစြာေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 
တရားမွ်တမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ေသြးစည္းညီညႊတ္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈရရွိေအာင္ျပဳလုပ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္) အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလတရားမွ်တမႈကို 
မ်ားစြာေသာ လူ႔အခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈအ၀၀ကို ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအားလံုးက 
ေဖာ္ေဆာင္ၾကျခင္းျဖစ္ သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ 
အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ ေျမာက္ျမားစြာေသာအသြင္ကူးေျပာင္းကာလ၊ 
တရားမွ်တမႈဆုိင္ရာ စာေပမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲၾ့ကသည္။  
 
ဟားဗက္ဥပေဒေက်ာင္းမွ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးကုစားေရးအဖြဲ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းတြင္ 
မ်ားစြာေသာအစိုးရမဟုတ္ သည့္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ၾကား 
ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား၏ လူ႔အခြင့္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ ေလ့လာမႈအရ 
ယင္းတို႔သည္စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၊ လူသားအေပၚက်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ အျခား 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈအ၀၀တို႔ျဖစ္ၾကသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည္။ 
ႏုိင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလတြင္ အတိတ္ကာလက ဆိုးရြားဆံုး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၏တာ၀န္ခံမႈ၊ 
တရားမွ်တမႈႏွင့္ အမွန္တရားတို႔ကို ရွာေဖြရန္အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလ တရားမွ်တမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို 
ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္ Tomas Ojea Quintana က 
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသို႔ မၾကာေသးမီက အႀကံျပဳခဲ့သည္။ သူ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ အတိတ္ကာလ 
လူ႔အခြင့္အေရး နစ္နာခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းမည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ျပဳၾကရန္လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို သူက 
တြန္းအားေပးခဲ့သည္။ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးကာလတရားမွ်တမႈ၊ အမ်ဳိးသားေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို Iam Holliday 
က Burma Redux စာအုပ္တြင္ အက်ဥ္းမွ် ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ျမန္မာကြန္းဖရန္႔တြင္ 
သူ၏တင္ျပေဆြးေႏြးမႈ၌ အတိတ္ကာလခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အသံုးျပဳရမည့္ ေဒသဆိုင္ရာ 




ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ေရးကို ျပည္တြင္းႏွင့္ 
ျပည္ပရွိလူ႔အခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
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လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ အရပ္သားအစိုးရဟု ေခၚဆိုရမည့္ေရြး ေကာက္အစိုးရသစ္ႏွင့္ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရး မူ၀ါဒကို စတင္က်င့္သံုးကတည္းက အသြင္ကူးေျပာင္း 
ေရးကာလ တရားမွ်တမႈအတြက္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ ေထာက္ခံမႈႏွင့္ ဖိအားမ်ား 
သိသိသာသာေလွ်ာ့က်ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားသည္ ၎တို႔၏ 
ႏုိင္ငံေရးထိေတြ႕မႈကို ေက်ာ္လြန္ကာ စစ္ေရးဆက္ဆံမႈႏွင့္စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမ်ားအထိ 
ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈအ၀၀အား က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသူမ်ားကို အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ 
ရာဇ၀တ္မႈတရား႐ံုးႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံတကာ ယာယီရာဇ၀တ္မႈအခြန္႐ံုးမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေရးျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္မွာ 
လတ္တေလာ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းအရ အလြန္နိမ့္ေနသည္။ စစ္ေရးအရ က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားကို 
အျပစ္ေပးျခင္းေၾကာင့္ စစ္တပ္က အမ်ားစု လႊမ္းမိုးထားသည့္ အစိုးရက ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္ကို 
အခ်ဳိ႕ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ အတိုက္အခံပါတီမ်ားက ပူပန္ၾကသည္။  
 
ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ရာခိုင္ႏႈန္း(၈၀)ေက်ာ္ရွိသည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးႏွင့္ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကမူ 
အတိတ္ကာလ လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္(သို႔)လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားကို 
ေျဖရွင္းရန္(သို႔)လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုတြင္ စစ္အစိုးရက ျပဳလုပ္ခဲ့သမွ်အားလံုးကို 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳထားသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု၏အပိုဒ္၄၄၅ ကိုျပင္ဆင္ရန္ဥပေဒ တစ္ခုခုကို 
ျပ႒ာန္းၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀ါအရွိဆံုးႏွင့္ လႊမ္းမိုးမႈအရွိဆံုး 
အင္စတီက်ဴးရွင္းျဖစ္သည့္ စစ္တပ္သည္ ထိပ္ပိုင္းစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အျပစ္ေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈကို 
ကာကြယ္သြားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလဆုိင္ရာ တရားမွ်တမႈ 
အျပည့္အ၀ေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္သည္ ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ရာ မျမင္ေပ။  
 
အျခားေသာနညး္လမး္ျဖင့္ ကိငုတ္ ြယျ္ခငး္ 
 
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ တရားစီရင္ေရးအတြက္ လႈံ႔ေဆာ္မႈသည္ အတိတ္ကာလ၏ 
အမွတ္တရမ်ားတျဖည္းျဖည္းလြင့္ျပယ္ျခင္းႏွင့္ အတူ နိမ့္က်လာသည္ဟု Jon Elster ကယူဆခဲ့သည္။ 
ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးေနာက္ ဂ်ာမနီ၏တရားခြင္မ်ားအေပၚ သူ၏သုေတသနတြင္ တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ား၊ 
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္ဟု ေရးသားခဲ့သည္။ ပဋိပကၡ(ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူး ေျပာင္းမႈဆုိင္ရာ 
တရားမွ်တမႈလုပ္ငန္းၾကားကြာဟခ်က္သည္ မည္သည့္လုပ္ငန္းကို ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္ 
သည္) ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆႏၵမရွိမႈေၾကာင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ႏုိင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ကာလဆုိင္ရာ တရားမွ်တမႈကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ 
စတင္မည္နည္းဟု ေမးခြန္းထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ လက္တေလာအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ႏုိင္ငံဆိုင္ရာ 
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလ တရားမွ်တမႈသည္ မ်ားစြာေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္ အကန္႔အသတ္ 
ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ေဒသဆိုင္ရာ (သို႔)ႏုိင္ငံဆိုင္ရာအဆင့္တြင္အတိတ္ကာလ၏ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေျဖရွင္း ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အလားအလာေကာင္းမြန္ရေနသည္။ 
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း၄၄၅တြင္ျပ႒ာန္းထားသည့္ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္သည္ 
၂၀၁၀ေနာက္ပိုင္းစစ္တပ္က်ဴးလြန္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို အကာအကြယ္ မေပး 
ျခင္း ဖြဲ႕စည္ပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားခ်ဳိးေဖာက္မႈတစ္ခုခုမွ လူ႔အခြင့္အေရးကို အာမခံေပးထားၿပီး 
ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားကို ျပည္တြင္း တရားစီရင္မႈေအာက္တြင္ တရားစြဲဆိုႏုိင္သည္။ ႏုိင္ငံ၏ 
အျမင့္ဆံုးျဖစ္ၿပီးစစ္ေရးဆုိင္ရာ တရားစီရင္မႈမ်ားမရွိသည့္  တရား႐ံုးခ်ဳပ္ကဲ့သို႔ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစား ျခင္းမရွိလွ်င္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ စစ္ခံု႐ံုးေနာက္ဆံုးတရား ေရးဆိုင္ရာ 
အာဏာပိုင္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ျပည္တြင္းတရားေရးစနစ္တြင္ အတိတ္ကာလ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို 
တရားစြဲခြင့္မွ စစ္တပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားသည္။  
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ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံသားမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ေပးထားေသာ 
အခြင့္အေရးႏွင့္ တည္ဆဲျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ ျခင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းသို႔ေသာ 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို တရားစြဲဆိုျခင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထား ေသာအပိုဒ္ႏွင့္ 
အရပ္ဘက္တရား႐ံုး(သို႔)စစ္ဘက္တရား႐ံုးက ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္ 
ျပဳရမည္မဟုတ္၊ယင္းတရားစြဲဆိုျခင္းသည္ ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ေပ်ာ္ပိုက္ေနေသာ စစ္တပ္အား တိုက္ခိုက္ရာတြင္ 
သက္ေရာက္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီး ေသာတရားေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းသည္ 
ခံစားရသူမ်ားအေပၚ အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာအက်ဳိးဆက္မ်ားေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ 
ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္လိုအပ္သည္။ ယင္းသို႔ေသာ တရားစြဲဆိုမႈကို 
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးက လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတြင္ ဥပေဒမဲ့ 
ထိန္းသိမ္းခံရသည့္သူမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားသည္ 
အမည္မသိထိန္းသိမ္းေရးစင္တာမ်ား၌ ႏွိမ့္စက္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔အားၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ခ႐ိုင္ 
တရား႐ံုးမ်ားသို႔ ေခၚေဆာင္ခဲ့ရသည္။ ကင္းလြတ္ခြင့္သည္ တ႐ားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ 
ဒီမိုကရက္တစ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ျပင္းထန္ေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစၿပီး 
ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစသည္။ တရားစီရင္ေရး 
ယႏၱယားမ်ားကိုလည္းစစ္တပ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားက ေကာင္းေကာင္းႀကီးလႊမ္းမိုးထားဆဲ 
ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း တရားေရးစနစ္၏ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ 
အထိန္းႏွင့္အဓိ ကႏၱယားကို လိုအပ္ခ်က္ကို အဆိုပါက တရားစြဲဆိုမႈက ေဖာ္ထုတ္ျပခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီက 
ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားကို ဦးတည္ ျခင္း၏ေနာက္ထပ္အားသာခ်က္မွာ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈအမ်ားစုကို ေကာင္းမြန္စြာ ေရးသားထုတ္ေ၀ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး ႐ုပ္သံသို႔မဟုတ္ 
အသံသြင္းထားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းသည္ ပဋိပကၡ၏အစုအလုိက္အၿပံဳလိုက္သတ္ 
ျဖတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည့္စံုစြာသိရွိခဲ့ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသူမ်ား၊ ၎တို႔၏ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ 
မိသားစု၀င္မ်ား၊ သက္ေသမ်ားႏွင့္ က်ဴးလြန္ၾကသူမ်ားမွာ အသက္ရွင္လ်က္ရွိေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 
သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို အလြယ္ တကူပင္ ရွာေဖြႏုိင္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို 
ျပ႒ာန္းထားသည့္ ကင္းလြတ္ခြင့္သည္အစိုးရသစ္မတက္မီႏွင့္ ၂၀၀၈ 
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအာဏာမသက္ေရာက္မီက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ကရင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္း ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေရွ႕ပိုင္းေဒသတို႔တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအထိ 
အက်ဳံး၀င္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ 
အသြင္းကူးေျပာင္းေရးကာလဆိုင္ရာ တ႐ားမွ်တမႈအတြက္ အလြန္တရာတစ္ခုတည္း ျဖစ္သည္။ 
အခ်ိန္ကိုက္လည္းျဖစ္သည္။  
 
အစိုးရက ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ လက္ရွိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အက်ဳိးစီး 
ပြားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အာ႐ံုစုိက္မႈတို႔သည္ ေသးငယ္ၿပီးေဒသဆိုင္ရာအရ အခ်ိန္ကိုက္ျဖစ္သည့္ အသြင္းကူးေျပာင္း 
မႈကာလဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈစတင္ ကိုင္တြယ္ရန္အတြက္ အဆင္ေျပသည့္အခင္းအက်င္းျဖစ္ပံုရသည္။ အျခား 
ေသာနည္းလမ္း၏နယ္ပယ္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔သည္ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ္လည္း အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလ 
ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံလံုးအဆင့္ေဖာ္ေဆာင္မႈအတြက္ နမူနာပံုစံတစ္ခုျဖစ္ကာ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ စက္၀ိုင္းကို အဆံုးသတ္ 
ရန္လိုအပ္ျခင္းလည္းျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ယခင္ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိအေျခခံ ၿပီး အျခားေသာနည္းလမ္းမွ 
လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ႏုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္ဆိုင္ရာယာယီခံု႐ံုးမ်ား၊ ေပါင္းစပ္တရား႐ံုးမ်ားက ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည့္ 
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ တရားစီရင္မႈကဲ့သို႔ေသာအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ(သို႔)ႏုိ္င္ငံေရးအသြင္ကူး 
ေျပာင္းမႈ အေပၚသက္ေရာက္မႈရွိေကာင္းမွ ရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သလို(သို႔မဟုတ္)သိသာေသာအက်ဳိးဆက္ရွိေကာင္းမွ 
ရွိႏုိင္မည္။ သို႔ေသာ္လည္းယင္းသို႔ေသာ္ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏုိင္ငံလံုးအဆင့္အသြင္ကူး 
213 
ေျပာင္းေရးကာလဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ ဆီသို႔ ဦးတည္ေနသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား 
အား ကနဦးေဆာ္ၾသစည္း႐ံုးရမည့္လုပ္ငန္းမွာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားကို 
ခံစားခဲ့ရသူမ်ား၏ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ အစားေလွ်ာ္ေပးျခင္းအတြက္ျဖစ္သည္။  
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၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီကတည္းက “အခုမွ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရတာလဲ” ဆုိသည့္ ေမးခြန္းက ရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္း 
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၏ မ်က္ႏွာစာမ်ားစြာကို လြန္ခဲ့သည္ႏ့ွစ္ရက္အတြင္း ကၽြႏု္တုိ႔ၾကားခဲ့ရၿပးီျဖစက္ာ ကၽြန္မက ေနာက္ 
တစ္ခုကို ထပ္ျဖည့္လုိပါသည္။ ယင္းကား မ်ဳိးဆက္အေျပာင္းအလပဲင္ျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားသည္ အေျခခံလူေနမႈ 
အဆင့္အတန္းသာရွိသည့္ တုိင္းျပည္တစ္ခုတြင္ ရွင္သန္ႀကီးျပငး္ခဲ့ရၿပီး တကၠသုိလ္ပညာသင္ၾကားရန္ႏွင့္ အားလပ္ရက္ 
ခရီးထြက္တတ္ၾကသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ လူငယ္မ်ားထက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားနည္းပါးခဲ့ၾကသည္။ လက္ရွိ အေျပာင္းအလ ဲ
တြင္လူငယ္မ်ား၏ အခန္းက႑ကိုခ်န္လွပ္ထားရန္မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ သူတုိ႔သည္အေျပာင္းအလအဲတြက္အင္အားျဖစ္သလုိ 
အနာဂတ္၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း ျဖစ္ၾကသည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသာမက လူမႈေရး 
အေျပာင္းအလကဲိုလည္း ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရမည္ျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔တုိင္းျပည္ထံမွ ပုိမိုၿပီး ေမွ်ာ္ 
လင့္လာခဲ့ၾကၿပီျဖစ္သည္။ 
 
လူ႔မလုိင္ဆုိေသာ အယူအဆသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ေလ့လာမႈအတြက္ ဆက္စပ္ေနေသာ အေၾကာင္း 
အရာျဖစၿ္ပီး အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္ အရာလည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏိုင္ငံေရးအထက္တန္းလႊာမ်ားႏွင့္ စီးပြား 
ေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆုိင္ရာ သေဘာတရားမ်ားကိ ုကၽြန္မ တုိ႔ေဆြးေႏြးၾကစဥ္ အဆုိပါအက္တာမ်ားႏွင့္ သူတုိ႔၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ လူအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိ မလြဲမေသြရွိေနသည္ဟုကၽြန္မ 
ထင္ျမင္သည္။ ဟစ္ေဟာ့ဂီတသမားမ်ား၏လႊမ္းမုိးမႈကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လုိအပ္ၿပီး စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိခဲသ့ည့္ 
တိုင္းျပည္ အျဖစ္မ ွျပင္ပကမၻာကို ၾကည့္တတ္သည့္ အေရာင္အေသြးစုံလူမ်ားအျဖစ္ လက္ရွအိေျပာင္းအလတဲြင္ 
ယင္းတုိ႔သည္ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ေမာင္းႏွင္အားမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။  
 
ဟစ္ေဟာ့သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူႀကဳိက္အမ်ားဆုံးဂီတအျဖစ္ အလ်င္အျမန္ျဖစ္ထြန္းလာေနသည္။ မေ၀းလွေသာ 
အတတိ္ကာလ တြင္ ေရာ့ခ္ဂီတတီး၀ိုင္းမ်ား အထူးသျဖင့္ Iron Cross ႏွင့္ Rဇာနည္တုိ႔က အထင္အရွားလႊမ္းမုးိထား 
သည့္တုိင္အနာဂတ္တြင္ဟစ္ေဟာ့ေခတ္စားမည့္လမ္းစမ်ား ယခင္ကပင္ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေပၚျပဴလာဂီတ 
ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အ၀န္းအ၀ိုင္းသည္ အေျပာင္းအလ၏ဲ အေရးပါေသာ ေမာင္းႏွင္အားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ ဂီတသည္ လူမႈေရး ဆုိင္ရာ အရွိတရားႏွင့္ တန္ဖုိးမ်ားကိုထုတ္ေဖာ္ျပသရန္အတြက္ စံျပၾကားခံတစ္ခု 
ျဖစ္သည္သာမက ပိုေနျမကဲ်ားေနျမအဲေန အထားကို စိန္ေခၚမည့္ အလားအလာလည္းရွိသည္။ ယခုစာတမ္းတြင္ 
ႏုိင္ငံေရးဂီတမ်ားအေၾကာင္းကိုသာ ေျပာဆုိသြား မည္မဟတု္ဘ ဲလူအမ်ားေပၚ အဓိကအားျဖင့္ ယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ား 
အေပၚ ဖိႏိွပ္ေနၿပီး ေခတ္မမီေတာ့သည့္ တစ္စုံတစ္ ရာေသာ ကိုယ္က်င့္သီလမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအေလ့အထမ်ားကို 
စိန္ေခၚသည့္ဂတီမ်ားကို ပိုမုိအေရးတယူထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။  
 
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိဟစ္ေဟာျ့မင္ကြင္းကိုအကျဲဖတ္ခ်ိန္တြင္ ဂီတသမားအမ်ဳိးအစားသုံးမ်ဳိး သိသိသာသာကြဲျပားေနသည္ကို 
ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ပထမအမ်ဳိးအစားမွာခ်မ္းသာေသာမိဘမ်ားမွဆင္းသက္လာၿပီးေက်ာ္ၾကားလုိသည့္ လူငယ္မ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ပါရမီရွိေသာဂီတပညာရွင္မ်ားေရးသားထုတ္လုပ္ေပးသည့္အေခ်ာသတ္သီခ်င္းမ်ားျဖင့္သူတုိ႔၏ မေရရာ 
ေသာဂီတပါရမီကို သူတုိ႔မိသားစုေငြမ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္ၾကၿပီး ေငြကုန္ေၾကးက်ႀကီးမားမားက်ခံ႐ုိက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပုံ 
မ်ားျဖင့္ ဗုန္းေပါလေအာေၾကာ္ျငာၿပီး အခ်က္အျခာေနရာမ်ားတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားျပဳလုပရ္န္ ေငြကုိသုံးစြဲၾကသည္။ 
ဒုတိယအမ်ဳိးအစားမွာ ပါရမီရွိေသာ အႏုပညာရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ေငြေၾကးမၾကြယ္၀သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သူတုိ႔၏ 
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သီးခ်င္းမ်ားကို ရင္၀ယ္ပိုက္ၿပီး ဆင္ဆာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ စပြန္ဆာရရန္ႏွင့္ ခ်မ္းသာေသာ အႏုပညာ 
ရွင္မ်ား၏ သီခ်င္းမ်ားႏွင့္ သူတုိ႔၏ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားတြင္ အလုိက္သီခ်င္းဆုိရန္အတြက္ အခ်ိတ္အဆက္ရရန္ ၿပဳိင္ဆုိင္ 
ၾကရသည္။ ေနာက္ဆုံးျဖစ္သည့္ တတိယအမ်ဳိးအစားမွာ “Underground” အမ်ဳိးအစားျဖစ္ၾကသည္။ ယခုစာတမ္းတြင္ 
ေနာက္ဆုံးအုပ္စုကို ဦးတည္သြားမည္ျဖစ္သည္။  
 
Underground ၏ သေဘာတရားကုိ ယခုဖြင့္ထုတ္ျပသရန္ လုိအပ္လာၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Underground 
အႏုပညာရွငမ္်ားသည္ မည့္သည့္အခါကမွ အယ္လ္ဘမ္ထြက္ခဲ့ၾကျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔သည္ စာေပစိစစ္ 
ေရးႏွင့္ မွတ္ပုံ တင္ေရးဦးစီးဌာနသုိ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ေလွ်ာက္ခဲ့ၾကရျခင္းမရွိေပ။ ထုိအစား သူတုိ႔၏ ဂီတမ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ရန္ 
အင္တာနက္ကိုသာ အားကိုးခဲ့ၾကၿပီး YouTube၊ Facebook ႏွင့္ ဖုိင္မ်ားမွ် ေ၀ႏုိင္သည့္ အျခား၀ဘ္ဆုိင္မ်ားသို႔ 
သူတုိ႔၏ဂီတမ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ၾက သည္။ ထုိ႔ျပင္သူတုိ႔၏ တုိက္႐ုိက္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားကလည္း သူတုိ႔ပရိတ္သတ္တုိးပြား 
ေစမည့္ အလြန္အေရးပါေသာ ေနရာ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ရန္ကုနရ္ွိ Underground အႏုပညာရွင္မ်ား စိစစ္ေရးသို႔ 
မေလွ်ာက္ၾကသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာရွိသည္။ ပထမဆုံး အေၾကာင္းအရင္းမွာ ၂၀၁၂ အထိ ပိုစတာမ်ား၊ 
ေၾကာ္ျငာမ်ား၊႐ုပ္သံႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္ျပကြက္မ်ားတြင္ ပိတ္ပင္ထားသည့္ တက္တူးမ်ား သူတုိ႔အမ်ားစုတြင္ရွိၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဒုတိယအေၾကာင္းအရင္းမွာ သူတုိ႔၏ သီခ်င္းစာသားေၾကာင့္ျဖစသ္ည္။ ႏိုင္ငံေရးအရအျမတဲုိက္႐ုိက္မဟုတ္ေသာ္လည္း 
စိစစ္ေရးခြင့္ျပဳခ်က္ရဖုိ႔ထက္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ရွိသည့္အေၾကာင္း အရင္းမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
ခက္ခလဲွေသာဘ၀မ်ားအေၾကာင္းကို ေရးသားထားၾကျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါသီခ်င္းစာသားမ်ားသည္ 
အစိုးရကို တုိက္႐ုိက္ပုတ္ခတ္ထားျခင္းမဟုတ္သလုိ ႏိုင္ငံေရးကို တုိက္႐ုိက္ဖြဲ႕ဆုိထားျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း 
ဟစ္ေဟာ့သီခ်င္းမ်ားေရးကသီကုံးေနၾကပုံစံမ်ားမွာ ပ်ားပန္းခတ္ျခင္းႏွင့္ လမ္းေပၚက ဘ၀မ်ား အေၾကာင္းျဖစ္သည့္ 
အတြက္ စိစစ္ေရးက ခြင့္ျပဳမညမ္ဟုတ္ဟု အႏုပညာရွင္က ႀကဳတိင္ခန္႔မွန္းၿပီး မေလွ်ာက္ၾကျခင္းျဖစ္ သည။္  
သူတုိ႔ေလွ်ာက္ခဲ့ၿပီးသူတုိ႔သီခ်င္းေတြကို ခြင့္မျပဳခဲ့လွ်င္သီခ်င္းမ်ားကို YouTube သို႔မဟုတ္ Facebook ေပၚသုိ႔တင္ျခင္း 
သို႔ မဟုတ္ ဂီတပြဲမ်ားတြင္ေဖ်ာ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္လွ်င္ စိစစ္ေရး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို 
တုိက္` ႐ုိက္ မေလးမစားျပဳရာေရာက္ၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္အေရးယူခံရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စိစစ္ေရး တစ္ခါမွ 
မတင္လွ်ငအ္ႏုပညာရွင္မ်ားသည္စိစစ္ေရးမ်က္လုံးေအာက္မွ ႐ုိး႐ုိးရွင္းရွင္းပင္လြတ္ကင္းေနၿပီး တင္စရာ၊ ဆုိစရာေနရာ 
မ်ား ပုိမုိ ရရွိကာ သူတုိ႔ဂီတအတြက္ မည္သည့္အခါကမွ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိဘိသကဲသ့ို႔ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ 
စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းသည္မာွ စိစစ္ေရးကိုေရွာင္ျခင္းသည္ အႏၱရာယ္မ်ားသည္ပုံျဖစ္ေနေသာ္လည္း ထုိကဲ့သုိ႔ 
အာခံျခင္းေၾကာင့္ Underground အႏပုညာရွင္တစ္ဦးဦး အျပစေ္ပးခံခဲ့ရသည္ကို တစ္ခါမွ မၾကားမိေခ်။ တကယ္တမ္း 
တြင္သီခ်င္းတပုဒ္၌ဇာတ္လုိက္ႏွင့္ရန္ျဖစ္ေနသူသည္ရန္ကုန္ရတဲပ္ဖြဲ႕၀င္၀တ္စုံ၀တ္ဆင္ထားသည္ကို ဗီဒီယုိျပကြက္ 
တစ္ခုတြင္ပါ၀ငခ္ဲ့သည္။ အဆုိေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ အဆုိပါျပကြက္သည္ အႏၱရာယ္အေတာ္ႀကီးသည္ဟု ထင္ျမင္္ေသာ္ 
လည္း အာဏာပုိင္မ်ား သတျိပဳမိခဲ့ျခင္းမရွခိဲ့ေပ။  
 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိငု္းတြင္ စိစစ္ေရးဖ်က္သိမ္းသြားၿပီးေနာက္ အဆုပိါ Underground အဆုိေတာ္မ်ားသည္ ယခုႏွစ္ 
တြင္သူတုိ႔၏ပထမဆုံးေသာတရား၀င္အယ္လ္ဘမ္ထုတ္ေ၀ရန္ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ အယ္လ္ဘမ္ထုတ္ 
ေ၀ပါက စိစစ္ေရးသို႔ တင္စရာမလုိေတာ့ေသာ္လည္း အဆုိေတာ္မ်ားသည္ တရား၀င္အယ္လ္ဘမ္ ထြက္ရွိျခင္းအတြက္ 
စြန္႔စြန္႔စားစားလပု္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္သည္။သူတုိ႔အေခြတရား၀ငထ္ြက္ရွိျခင္းအတြက္မည္သို႔ျဖစလ္ာ မည္ကို အဆုိေတာ္ 
မ်ား မသိၾကေသးေခ်။ အထူးသျဖင့္ သူတုိ႔အေခြမ်ားတြင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းဆုိထားသည့္ သီခ်င္းမ်ားပါ ၀ငၿ္ပီး ၈၈လူထု 
အုံၾကြမႈ၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ထုိင္း-ျမန္မာနယစ္ပ္ရွိဒကုၡသည္မ်ားအေၾကာင္းကို စပ္ဆုိထား ျခင္းျဖစ္သည္။ 
အသစ္ပုံေဖာ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံတရပ္အေနျဖင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာသီခ်င္းမ်ားထုတ္ေ၀ျခင္းျဖင့္ လာမည့္ ႏွစ္ အနည္းငယ္ 
အတြင္း ဂီတဆုိင္ရာလြတ္လပ္မႈကို တစ္စုံတရာအတုိင္းအတာအထိ စမ္းသပ္ခံသြားၾကလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။  
 
လြတ္လပ္ေသာ ဂီတသည္ တကယ္တမ္းပင္ အေရးႀကီးၿပီး အဆုိပါဂီတကိုယ္တုိင္ကပင္လွ်င္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ 
အေျပာင္းအလကဲိုလည္း ညႊန္းကိန္းတစ္ခုျပသႏိုင္သည္။ အစဥ္အလာက်င့္၀တ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ထားသည့္ လူငယ္မ်ား 
အတြက္ မုိဒယ္တစ္ခုကို တင္ဆက္ရင္း ယခင္က ေရွး႐ုိးပိုစြဲေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအတြက္ ေဖာက္ထြက္သြားသည့္ 
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နည္းလမ္းမ်ားကို ေပးကာ စစ္တပ္သည္ လူ႔မလုိင္၀ါဒႏွင့္ အာဏာကို အဓိကဖန္တီးသူအျဖစ္ ပုံေဖာ္ထားၾကသည္။ 
ယခုအခါ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာလက္နက္ပုန္းသည္ ယခင္က ပါ၀ါရယူခဲ့သည့္ လမ္းစဥ္မ်ား၊ အစဥအ္ဆက္ခ်မ္းသာသူ 
မ်ားႏွင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ အခ်ိတ္ အဆက္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ခ်ိတ္ဆက္လာၿပီျဖစ္သည္။  
 
ျမန္မာႏုိင္ငရံွိဟစ္ေဟာဂ့ီတရပ္၀န္းသည္ ယခင္ကတည္းက အမ်ဳိးသားမ်ားအားေကာင္းခဲ့သည္။ မိဘမ်ား၊ ခင္ပြန္းသည္ 
မ်ားႏွင့္ခ်စ္သူရည္းစားမ်ားက သူတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္ထားေသာ၊ ၿပီး ထုိသို႔လုပ္လွ်င္ အမည္းစက္ 
ထင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားဟစ္ေဟာ့ရပ္၀န္းသုိ႔၀င္ရန္ခက္ခခဲဲ့သည္။အမ်ဳိးသမီးေမာ္ဒယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီး 
သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားႏွင့္အမ်ဳိးသမီးအဆုိေတာ္မ်ားအပါအ၀င္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ယင္းလူမႈ၀န္းက်င္၏ ဗမာ့စံႏွင့္ ေဖာ္သည္ဟု 
ယူဆသည့္အ၀တ္အစားမ်ား၀တ္ၿပီး အေဖာ္အမ်ဳိးသားမပါဘညဲဘက္အျပင္ထြက္လွ်င္အျပငပ္န္းအားျဖင့္ ျပည္႔တန္ဆာ 
မ်ားဟု ယူဆၾကၿပီး ထုိသုိ႔ဓာတ္ပုံမ်ား၊ ဗီဒီယုိျပကြက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ထုိအေၾကာင္း သတင္းမ်ားေအာက္တြင္လည္း 
ဆုိးရြား ေသာမွတ္ခ်က္မ်ားျပဳၾကသည္။ ထုိအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အမ်ားစုက ယင္းအလုပ္ကို ေခါင္းထထဲည့္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ လုပ္ ကိုင္ျခင္း မျပဳၾကသည္မွာ ထင္ရွားသည္။ ယခုအခါတြင္ စတင္ေျပာင္းလလဲာၿပးီျဖစ္ၿပီး Bobby Soxer 
ႏွင့္ စႏၵီျမင့္လြင္ အပါ အ၀င္အမ်ဳိးသမီးဟစ္ေဟာ့အဆုိေတာ္အခ်ဳိ႕မွာလူႀကဳိက္မ်ားလာေသာ အဆုိရွင္မ်ားျဖစ္လာၾက 
သည္။  
 
ယင္းေၾကာင့္ျမန္မာ့ဟစေ္ဟာ့ယဥ္ေက်းမႈ၏အေရးႀကီးေသာအျခားမ်က္ႏွာစာတစ္ရပျ္ဖစ္သည့္ ပုံရိပ္္ဆီသို႔ ဦးတည္သြား 
ေစသည္။ ႏိုင္ငံတကာအားျဖင့္ ေပၚျပဴလာဂီတသည္ ဂီတျဖန္႔ခ်ီေရးႏွင့္ ဂီတသမားမ်ား၀င္ေငြရွာေရး၏ အခ်ိန္ကာလ 
သစ္တစ္ခုသို႔ ၀င္ေရာက္လွ်ကရ္ွိသည္။ယခင္ကမူအေခြေရာင္းသည့္အေပၚကရသည့္အက်ဳိးအျမတ္ကိုသာ အားထားခဲ့ 
ရ ေသာလ္ည္း ယခုကာလတြင္မူ သီခ်င္းေခြမ်ား အင္တာနက္တြင္အခမဲ့ရယူႏုိင္ၿပီး ျပန္႔ႏွံျခင္းႏွင့္အတူ စပြန္စာေပးမႈႏွင့္ 
ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပဲြခရီးစဥ္မ်ားအပါအ၀င္အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္လည္း၀င္ေငြရရွိလွ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာဟစ္ေဟာ့အဆုိ 
ေတာ္မ်ား သည္ စပြန္ဆာမ်ား၊ အ၀တအ္ထည္မ်ားႏွင့္ လူ႔အသုံးအေဆာင္မ်ားအတြက္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား၊ 
ႏုိင္ငံေတာ္၀ါဒျဖန္႔ ခ်ိေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္႐ုပ္ရွင္သီခ်င္းမ်ားကိုသာ အားထားခဲ့ရသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ပုဂၢလိက အ၀တ္ 
အထည္မ်ား၊ နာရီမ်ား၊ လက္၀တ္ရတနာမ်ား၊ မိတ္ကပ္၊ မုိဘုိင္းလ္ဖုန္းမိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ လက္လီအေရာင္းဆုိင္မ်ား 
အတြက္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရးပစၥည္းမ်ားပါ၀င္သလုိ ယခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌က်င္းပမည့္ အေရွ႕ေတာင္ 
အာရွအားကစားၿပဳိင္ပြဲအတြက္ သီခ်င္းမ်ားေရးသားျခင္းႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္ျပကြက္မ်ားတြင္ မ်ားစြာေသာ အဓိကဟစ္ေဟာ့ 
အဆုိရွင္မ်ားပါ၀င္ျခင္းကဲ့သို႔အစိုးရ၏ လႈံ႕ေဆာ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္လည္း ါ၀င္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သီခ်င္းစာသား၏ 
အရည္အေသြးထက္ဟစ္ေဟာအ့ဆုိေတာ္ မ်ား၏ဂုဏ္သတင္းႏွင့္ပုံရိပ္တုိ႔သည္ပုိမုိတုိးပြားလာျခင္းသည္ ပိုအေရးပါ 
သည္။  
 
ဟစ္ေဟာ့သည္ပုိၿပီးလူႀကဳိကမ္်ားလာကာ အက်ဳိးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းလာခ်ိန္တြင္ အဆုိေတာ္မ်ားအား ပုံမွန္စီစဥမ္ႈမ်ား 
ပုိတုိး လာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ စတူဒီယို ပိုင္ရွင္မ်ား၊ စပြန္ဆာမ်ားႏွင့္ ပြဲစီစဥ္သမူ်ားအတြက္ 
ေအာင္ျမင္ မည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္လာေနၿပီး အဆုိပါလုပ္ငနး္သည္လည္း ပုံစံတက်ျဖစ္လာကာ အခ်ဳိ႕ေနရာတြင္ 
လူပုဂၢဳိလ္ကို ဦးတည္သည့္ပုံစံမ်ားေပ်ာက္လာသည္။ ရန္ကုန္တြင္လူႀကဳိက္အမ်ားဆုံး ဟစ္ေဟာ့အဆုိေတာ္ေလးဦးမွာ 
စုိင္းစိုင္း၊ Snare၊ ဘန္နီၿဖဳိးႏွင့္ လႊမ္းပိုင္တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းအဆုိေတာ္မ်ားသည္ အျမအဲတေူဖ်ာ္ေျဖေလ့ရွိၾကၿပီး Bo 
Bo Entertainment က ပြဲစီစဥ္သူအျဖစ္ လုပ္ေလ့ရွိသည္။ ယငး္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားအတြက္ မၾကာေသးမီကပင္ Coca Cola 
ႏွင့္ Tiger Music တုိ႔က စပြန္ဆာ စတင္ေပးခဲ့ၾကသည္။ 
 
ဟစ္ေဟာ့၏ ေပါင္းစည္းအရညအ္ေသြးမွာ အဖြဲ႕မ်ားေပါင္းေဖ်ာ္ေျဖျခင္းျဖစ္သည္။ PBD၊ Cyclone ႏွင့္ Snare 
တုိ႔အပါအ၀င္ ေခါင္းစဥ္တစခ္ု ေအာက္တြင္ အဖြဲ႕ႏွစ္ခုမွ Rapper မ်ားေဖ်ာ္ေျဖျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆုိရွင္မ်ားစုဖြဲ႕ထားသည့္ 
အသင္းအဖြဲ႕မ်ားလည္းရွိကာ အထင္ရွားဆုံးအသင္းမွာ Myanmar Hip Hop Association သုိ႔မဟုတ္ MHA ျဖစ္သည္။ 
MHA အဖြဲ႕၀င္မ်ား သည ္စာလုံးေပါင္းအတုိေကာက္ကို ေဆးမင္ေၾကာင္အႀကီးစားႀကီးမ်ားထုိးထားၾကၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ 
မ်ားႏွင့္ အေခြမ်ားတြင ္တစ္ခါတစ္ရံစုေပါင္းေဖ်ာ္ေျဖၾကသည္။ အဖြဲ႕မ်ားေပါင္းေဖ်ာ္ေျဖၾကျခင္း၏ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမွာ 
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ယခုေလာေလာဆယ္ ရန္ကနု္တြင္ ျပင္းထန္ေနသည့္ ၿပဳိင္ဆုိင္ျခင္းႏွင့္ ျပဳိင္ဘက္ျဖစျ္ခင္းတုိ႔ျဖစၾ္ကသည္။ ယခုလုပ္ငန္း 
သို႔ ႏိုင္ငံျခားအရင္းအႏီွးမ်ား ပိုမုိ၀င္ေရာက္လာၿပီး၀ငေ္ငြေသာကေ္သာက္လရဲႏိုင္မည္ဟုေသာအျမင္ျဖင့္ စပြန္ဆာမ်ား 
ကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားပိုမုိစတင္ လာခ်ိန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေတးသံသြင္းကုမၸဏီမ်ားက ေစ်းကြက္တြင္းပုိမုိ၀င္ေရာက္လာ 
ဖြယ္ရွိခ်ိန္တြင္ အားလုံးက ထိပ္ဆုံး တြင္ရွိေနလုိၾကသည္။  
 
ယင္းေျပာင္းလမဲႈအားလုံးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိဟစ္ေဟာ့က ေဆးမင္ေၾကာင္မ်ားကို ခြဲျခားသည္အ့ေလအ့ထ၊ က်ားမ 
တန္းတူညီမွ်မႈ၊ စစ္တပ္လူ႔မလုိင္၀ါဒ၊ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္၊ ႏုိင္ငံျခားပါ၀င္ပက္သက္ျခင္းႏွင့္ သေဘာတရား တု့ိကို 
စိစစ္ကန္႔သတ္ျခင္းတုိ႔အပါအ၀င္မ်ားစြာေသာလူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးအေျပာင္းအလကဲိုေမာင္းႏွင္ေနသည္မွာ 
အေသ အခ်ာပငျ္ဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈၾကားအျပန္အလွန္သက္ေရာက္ေနျခင္းကုိ ေနာင္ထပ္ 
ေလ့လာသုံးသပ္ မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ၿပီး ျမန္မာအေရးေလလ့ာမႈတြင္ ႀကီးႀကီးမားမားေနရာေပးရမည္ျဖစ္သည္။  
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အာဏာရွင္လက္ေအာင္တြင ္ပါလီမန္ကို “ရာဘာ တံဆိပ္တုံး” ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားအျဖစ ္နားလည္ေလ့ရွိၾကသည္။ 
သူတုိ႔ သည္ အာဏာရွိေသာ အႀကီးအက၏ဲ ဆႏၵအတုိင္းလုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ 
ပုံစံသစ္ျဖင္ ့ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ား သိသိသာသာတုိးပြားလာၾကသည္။ အသစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ 
ပါလီမန္သည ္အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားအေဟာင္း၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ခုခံကာကြယ္ရာတြင ္
အဖ်က္အင္အားစုမ်ားျဖစ္ႏုိင္သလုိ ဆန္႔က်င္ ဘက္အားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးသုိ႔လည္း 
သြားႏိုင္သည့္အင္အားစုမ်ားျဖစႏ္ုိင္သည္။ စစ္အစုိးရဆင္းၿပီး တက္လာ သည့္ အစိုးရ လက္ထက္တြင ္စစ္တပ္သည္ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဆုိပါပါလီမနမ္်ားတြင ္ဖြဲ႕စည္းပုံအရျပဌာနး္ၿပီးေနရာယ ူၾကေလ့ရွိေသာ္ လည္း ၁၉၈၆ 
ခုႏွစ္အလြန ္ဖိလစ္ပိုင္တြင္ေပၚထြန္းသည့္ အရပ္ဘက-္စစ္ဘက္အသြင္ေျပာင္းေရးတြင္မ ူထုိသုိ႔ျဖစ္ခဲ့သည ္မဟုတ္ေပ။ 
စစ္တပ္၏ ဥပေဒျပဳေရးပါ၀င္မႈသည ္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္မ်ားတြင္ ေ၀စုေနရာ 
မ်ားထားရွိၿပီး ယူေလ့ရွိၾကသည္။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ထုိသုိ႔ေ၀စုရယူထားျခင္းျဖင္ ့
စစ္တပ္သည္ဥပေဒျပဳေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကိုမ်က္ေျခမပ်က္ေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင္ ့မိမိတုိ႔၏ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကို 
ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္ရည္ရြယ္သည့္အျပငႏုိ္င္ငံေတာ္ဗ်ဴ႐ုိကေရစီ၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆုိင္ရာ 
အႀကီးအကမဲ်ားႏွင္ ့အျခားမူ၀ါဒ ခ်မွတ္ျခင္းအေဆာက ္အအုံမ်ားကိုလည္း  လြမ္းမုိးမႈလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုခုျဖင့္ 
သူတုိ႔လက္ထတဲြင္ရွိေစရန္ျဖစသ္ည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆူဟာတုိ၏ New Order (၁၉၆၅-၁၉၉၈) ျဖင့္ အင္ဒုိနီးရွားသည္ 
ကာလၾကာရွည ္ေလ့လာစရာကိစၥတစ္ရပ ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ အင္ဒုိနီးရွားစစတ္ပ္သည ္အမွနက္ယ္တမ္းတြင္လည္း 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဥပေဒျပဳမႈတုိ႔တြင္ သူတုိ႔၏ပါ၀င္မႈကို အဖြဲ႕အစည္းမူေဘာင္အေလ့အထျဖစ္ေစရန ္စီမံခဲ့သည္။ 
တက္ၾကြေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဗုိလ္မွဴးႀကီးမ်ားသည္ အင္ဒိုနီးရာွး သံ႐ုံးမ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ 
ကာလၾကာရွည္ေနရာယူခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္အေစာပိငု္းေရာက္ မွသာ ဂ်ကာတာရွ ိအမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တြင ္
စစ္တပ္ေနရာရယူခြင့္ကုိ အျပင္းအထန္ျငင္းခုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ေရာက္မွသာ စစ္တပ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ 
စားလွယ္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကသည္။  
 
ျမန္မာႏုိင္ငတံြင ္အဆုိပါမုိဒယ္အတုိင္းလုိက္ရန္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စညး္ပုံအေျခခဥံပေဒ၌ တပ္မေတာ္အတြက္ ထူးထူးျခားျခား 
အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးထားသည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ျမန္မာတ့ပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ 
ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္၏ ေလးပုံတစ္ပုံရယူထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၁၀ 
(ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခဥံပေဒ အပုိဒ္ ၁၀၉-ခ)၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၅၆ ဦး (အပုိဒ ္၁၄၁-ခ) 
ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ၁၄ ရပ္တြင ္၂၂၂ ဦး (အပိုဒ ္၁၆၁-ဃ) တုိ႔ရရွိထားသည္။ 
ထုိဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ဗုိလ္ခ်ဳပမ္ွဴးႀကီးသန္းေရႊက သူအနားမယူမ ီ၂၀၁၁ ဇန္န၀ါရ ီ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ 
ေနာက္ဆုံးခ်မွတ္သြားခဲ့သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊခန္႔အပ္သြားခဲ့ေသာ 
ပထမဆုံးအသုတ္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၃၈၈ ဦးတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ဗုိလ္မွဴး ႀကီး ၃ ဦးႏွင့္ 
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ၂သာရွိခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ တပ္မ 
ေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဗုိလ္မွဴးႀကီး ၁ဦးစီကဦးေဆာင္ေစခဲ့ကာ ကရင္ျပည္နယ္တြငသ္ာ 
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္တစ္ဦးကို ခန္႔အပ္ထားခဲ့သည္။(ေနာက္ပုိင္းတြင္သူသည္ 
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ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္လ်ာထားျခင္းခံရသည)္။အျခားေသာ တပ္မေတာ ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားအားလုံးပါ 
ရာထူးနိမ့္သည့္ ဗုိလ္မွဴး၊ ဗုိလ္ႀကီးႏွင့္ ေရတပ္ဗုိလ္ႀကီးမ်ားသာျဖစ္ၾက သည္။ ဖြဲ႕စည္းပု ံ
အေျခခံဥပေဒကိုျပင္မည္ဆုိလွ်င္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ေသာလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက၏ ေထာက္ခံ မႈကိုလုိ 
အပ္သည့္တုိင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခဥံပေဒျပင္ဆင္ေရးအလာအလာတစ္ခုခုကုိ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမရႏိုင္ေသာ ဗီတုိျဖင့္ပယ္ 
ခ်ရန္မာွ ယင္းတုိ႔၏ အဓိကရညမ္ွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စစတ္ပ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္ထားရွိျခင္း ျဖစ ္
သည္ဟ ုေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားစြာက ယူဆသည္။ 
 
SPDC အလြန္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၏ေနရာသည ္
ခုိင္ျမေဲနသည္ဆုိ လွ်င္ ဒီမုိကေရစီအေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားမၾကာခဏေ၀ဖန္သလု ိတပ္မေတာ္၏ 
ဥပေဒျပဳေရးအာဏာသည ္အကန္႔ အသတ္မဲ့ၿပီး အထိန္းမရွိဟုဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ 
တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားထားရွိျခင္းသည္ အတုိက္အခံကိုယ္စား လွယ္မ်ားက ဦးေဆာင္ၿပီး 
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခဥံပေဒျပင္ဆငေ္ရးႀကဳိးပမ္းလာလွ်င္ခုခံရန္၊ သမၼတေလာင္းတစ္ဦးႏွင့္ ဒုသမၼတ 
ေလာင္းႏွစ္ဦးအနက္တစ္ေနရာ (ႏွစ္ဦးစလုံးသည္ စစ္တပ္ေနာက္ခံအျပည့္ရွိရမည္) ရရွိရန္ႏွင့္ 
စစ္တပ္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကိ ုကိုင္တြယ္ရန္ျဖစ္မညဟ္ု ေလ့လာသူအမ်ားစုက ကနဦးထင္ျမင္ခဲ့ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္ စားလွယ္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအရာသိသိသာသာပါ၀င္လာမႈမ်ားသည ္
တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ (ေဒသဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ား ထက္ပိုသည္) တြင္ တစ္ျဖည္းျဖည္းတုိးလားၿပီး 
တပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရးအရအသံတိတ္မႈမွလည္း အနည္းငယ္ေျပာင္းလာခဲ ့သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက ္
ပထမဆုံးအႀကိမ ္လႊတ္ေတာ္တြင ္အသစ္ခန္႔အပ္ခံရသည့္ တပေ္တာ္သားလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္တြင ္မထင္မရွားေနရန္ရညရ္ြယ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၾသဇာတိကၠိမႀကီး မားသည ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္ ့အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တုိ႔သည္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက ္
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္သုိ႔၀င္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္မ ူလႊတ္ေတာ္၏ ဂဏု္သိကၡာကို အဖတ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္ကတည္း က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌအျဖစ္တာ၀န္ယူခဲသ့ည့္ 
သူရဦးေရႊမန္း၏ႏုိင္ငံေရးအာဏာ၏ခုိင္မာမႈမွာလည္း ယင္းအေရးပါ မႈကို ပုိမုိအားေကာင္းေစခဲ့သည္။ 
အမ်ားကအဓိကထားေျပာဆုိၾကသည္မွာ သူသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ႏိုင္ငံေရး ၿပဳိင္ဘက္ျဖစေ္နၿပီဆုိေသာ 
ေကာလာဟလမ်ားပင္ျဖစ္သည။္  
 
အထက္ပါအားလုံးတြင္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ပါလီမန္အေျခအတင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြငပ္ါ၀ငျ္ခင္း၊ 
ဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ၾကားဥပေဒမ်ားအတြက္ 
စီစဥ ္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို တုိးတက္ျပသခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းတုိ႔အား အထူးသင္တန္းမ်ားေပးၿပးီ 
ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဘာသာ ရပ္ကို စစ္တကၠသိုလ္ (DSA) တြင္ မသငမ္ေနရဘာသာရပ္တစခ္ုအျဖစ ္သင္ၾကားေပးသည္။ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္အေစာပုိင္းတြင ္ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ခ်ိန္တြင ္
မိမိတုိ႔၏ စစ္တပ္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ ဖက္မ်ားအထူးသျဖင့္ အလတ္တန္းအရာရွိမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ 
ဒိုင္ယာေလာ့ကိုတည္ေဆာက္ရန္ မိမိတုိ႔မည္သုုိ႔ ႀကဳိးပမ္းခဲ့ ရေၾကာင္း အခ်ဳိ႕က ျပန္ေျပာင္းေျပာဆုိၾကသည္။ 
ေနျပည္ေတာ္တြင္လႊတေ္တာ္မ်ားမစမီတြင ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလပု္ခဲ့ရာ တြင္ ကနဦးေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ 
မ်ားစြာခရီးေပါက္ခဲ့ပုံေပၚသည္။ ထုိအရာမ်ားအားလုံးအျပင ္၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္မ ွပထမ ဆုံးအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္တြင္ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရသည္ ့အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္လည္း ဥပေဒျပဳေရးယႏၱယား မ်ားႏွင့္ 
မ်ားစြာရင္းႏီွးကၽြမ္း၀င္ျခင္းမရွိၾကေပ။ 
 
ထုိ႔ျပင ္၂၀၁၂ ခုႏွစ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အႏုိင္ရရွိၿပီး သုံးပတအ္ၾကာတြင ္
ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္တြင္ ဗုိလ္မွဴးႏွင့္ ဗုိလ္ႀကီး၅၉ ဦးေနရာတြင ္ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဗုိလ္မွဴးႀကီးမ်ားကို 
အစားထုိးခန္႔အပ္ျခင္းသည္ တပ္မေတာ္ထံမွ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလသဲက္ေသတစ္ခုကို ေတြ႕ရွိရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 
ထုိမွစ၍ ရာထူးျမင့္ေသာ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဥပေဒျပဳေရးအေျခအတငေ္ဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ 
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ျပည့္ျပည့္၀၀ပါ၀င္လာခဲ့ၾကသည္။ ယင္းမွာ တပ္မေတာ ္(အထူးသျဖင္ ့ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ ္ဗုိလ္ခ်ဳပမ္ွဴးႀကီး 
မင္းေအာင္လႈိင္)သည္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ဳိငက္ိ ုအေရးထားမႈပိုမုိတုိး လာေၾကာင္း ညႊန္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင ္
တပ္မေတာ္သည္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားေရွ႕တန္း တင္မႈတုိ႔၏ 
ပုံရိပ္ကိုျမႇင့္တင္သည့္စကားမ်ားေျပာလာျခင္းႏွင့္အတူ တပ္မေတာ္ထိပ္တန္းအရာရွိတုိင္းသည္လည္း 
စစ္တပ္မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအပါအ၀င ္ရည္မွန္းစရာမ်ားထားရွိၾကသည္။  
 
ထုိ႔ျပင ္တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အတုိက္အခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားတင္သြင္းလာသည့္ အဆုိမ်ား 
(ထုိထက္ပို ေသာအရာမ်ား)ကို ဆန္႔ က်င္ရာတြင ္စနစ္တက်စီမထံားျခင္းမဟုတ္ေသာ မေဲပးမႈမ်ားလည္း 
ပိုမိုတုိးပြားလာခဲ့သည္။ SLORC-SPDC ေခတ္အတြင္း “အမ်ဳိးသားလုံၿခဳံေရး” ႏွင့္ တပ္မေတာ္ထကေ္အာက္ပုံစံျဖင့္သာ 
သီးသန္႔ထားသည္ဟု တစ္ခ်ိနက္ယူဆ ထားသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ကိစၥရပ္အခ်ဳိ႕တြင္လည္း 
တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္သည္ နားေထာင္လုိစိတ္ ရွိေၾကာင္းျပသခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ 
သေဘာညီေနသည္ကိ ုေတြ႕ရသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ တြင္ တင္ျပသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ 
အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္တစ္ခုကိ ုေထာက္ခံခ်ိန္တြင ္တပ္မေတာ္သား 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိယ္တုိင္ကလည္း 
အသစ္စက္စက္ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေနၾကသည့္အတြက္ မျပည့္စုံေသးသည့္တုိင္ ၂၀၀၄ ႏွင့္ 
၂၀၀၇ အတြင္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခ ခံဥပေဒ မူၾကမ္းေရးဆြဲခဲ့သည့္ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ 
အမ်ဳိးသားညီလာခံကို ျပန္လညေ္ခၚယူရန ္လမ္းမရွိ ေသးေခ်။ 
 
ပါလီမန္တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈဒါ၀ျဖင့္ SPDC အလြန္ ခုိင္မာအားေကာင္းေရးအတြက္ အလားအလာမ်ားမာွလည္း ပုိမုိလင္း 
လက္ေတာက္ပလာမည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ အားတက္ဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ 
တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းကစတင္ခဲ့သည့္ သိသာထင္ရွားေသာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးအေျချပဳဥပေဒမ်ားေဖာ္ေဆာင္မႈကိ ုဆန္႔ က်င္သမႈမျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ျဖစ္သည္။ ဖုံးကြယ္ေနသည့္ ၾသဇာႀကီးေသာ သူရ ဦးေရႊမန္း၏ အလြန္အေရးပါေသာ 
အခန္းက႑ကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ရမည္။ ေနာက္ထပ ္ေကာင္းေသာလကၡ ဏာတစ္ရပ္မွာ စစ္တပ္သည္ 
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခဥံပေဒကေပးထားေသာ လက္၀ယ္ရွိသည့္ ဗီတုိမွသည္ ဥပေဒျပဳျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး 
စီစဥ္ျခင္းတုိ႔တြင္ တက္တက္ၾကြၾကြပါ၀င္လာျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္ အလြန္တရာက်ဳိး 
ပ်က္လြယ္သည့္အေနအထားတြင္ရွိေနၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာလည္း အလြန္တရာ စိတ္ကူးဆန္ေနေသးသည္။ 
တင္းမာ မႈမ်ားကမၾကာမ ီဘြားကနေဲပၚထြက္လာေကာင္း လာႏိုင္သည္။SPDCေခတ္အလြန္တြင္လႊတ္ေတာ ္
မ်ားတြင္း၌ယူနီေဖာင္း ၀တ္မ်ားရွိေနျခင္းသည္ မူမွန္မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစေ္ၾကာင္း 
အတုိက္အခံမ်ားအထူးသျဖင့္ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ထပ္တလလဲေဲျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ မတုိင္မီတြင ္
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခဥံပေဒျပင္ဆငေ္ရး ကို သူတုိ႔က တြန္းေန ၾကသည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ 
အင္ဒိုနီးရွား၌ျဖစ္ခဲ့သလုိပင ္ကိစၥရပ္မ်ားကို မည္သုိ႔ကိုင္တြယ္လွ်င္ အရပ္သားမ်ားႏွင့္ စိုးမုိးထားဆစဲစ္တပ္ၾကား 
ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဆက္ဆံေရးတစ္ရပ ္ခုိင္မာရန ္(သို႔မဟုတ္ မခုိင္မာရန)္ သက္ေသျပလိမ့္မည္နည္း ဟူ၍ ျဖစ္ၿပီး 
ယင္းကိစၥသည္ လႊတ္ေတာ္ဥပစာကို ေက်ာ္လြန္သည္။  
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အာဏာရငွအ္စုိးရမ်ား၏ ရငွသ္နေ္ရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ား ႏႈိငး္ယဥွေ္လလ့ာခ်က-္ ျမနမ္ာ၊ တ႐တုႏွ္င့္ ေျမာကက္ိရုးီယား 
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အေရွ႕အာရွ (ေတာငႏွ္င့္ ေျမာက္) တုိ႔ရွိ အာဏာရွင္အစိုးရသုံးခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေျမာက္ကိရုီးယား 
တုိ႔သည္ မၾကာေသးမီႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း အားျပင္းသည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အေျပာငး္အလမဲ်ားကို ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ 
ရေသာ္လည္း သူတုိ႔ ၏ တုံ႔ျပန္ပုံမ်ားက မတူၾကေပ။ ျမနမ္ာသည ္မၾကာေသမီက သိသာထင္ရွားေသာ ႏိုင္ငံေရး 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတစ္ခု ျပဳလပု္ခဲသ့ည္။ တ႐ုတ္သည္ 
အေျခခံက်ေသာ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင ္ေျပာင္းမႈမျပဳလုပ္ဘ ဲေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္တစ္ခုသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ 
သည္။ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ႏိုင္ငံေရးျပဳျပငေ္ျပာင္းလမဲႈမလုပသ္လုိေစ်းကြက္စီးပြားေရးနစ္သို႔လည္းအသြင္ကူးေျပာင္း 
မႈမလုပ္ခဲ့ေပ။ ယင္းအာဏာရွင၏္အစိုးရသုံးရပ္ကသူတုိ႔ ရွင္သန္ရပ္တည္ေရးအတြက္ မတူညီေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ား 
ကိုေလ့လာလွ်င္ အေရွ႕အာရွရွိ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားအေၾကာင္းကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔နားလည္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစ 
သည္။ ထုိ႔ထက္ပိုၿပီး ထူးထူးျခားျခား ဆုိရလွ်င္ အေရွ႕အာရအွာဏာရွင္အစုိးရမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ေသာအခါ သူတုိ႔၏ 
ဒူေပနာေပခံမႈ၊ ရငွ္သန္ရပ္တညေ္ရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပငေ္ျပာင္းလမဲႈမ်ားႏွင့္ အသြင္ကူး 





ေၾကာင့္ မျပဳလုပ္သနည္း၊ (၃) တစ္၀က္တစ္ပ်က္ယွဥ္ၿပဳငိ္ရသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ အာဏာရွငအ္စုိးရပုံစံ၏ အခန္း 
က႑က ဘာလႏဲွင့္ အလားတူရလဒ္ (အစိုးရ ရပ္တည္ရွင္သနမ္ႈ)ႏွင့္အတူ ယင္းသို႔ေသာထူးျခားမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ရာတြင္ 
ျဖစ္ေနက်ပုံစံမ်ားကဘာလ၊ဲ (၄) အဆုိပါျပည္တြင္းဖက္တာသုံးရပ္ထက္ပုိၿပီး အျခားအလြန္အေရးပါသည့္ဖက္တာမ်ား 
ကမည္သည္ တုိ႔ျဖစ္သနည္းတုိ႔ကို ေမးျမန္းထားသည္။  
 
အဆုိပါေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆုိရန္ အာဏာရွင္အစိုးရသုံးရပ္၏ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို အရည္အေသြးအေျချပဳနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 
အေရွ႕အာရွႏွင့္ အျခားေဒသမ်ား (ဴarge-N Study) တြင္ ႀကီးမားေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအတြက္ အေရအတြက္ေျချပဳ 
နည္း လမ္းမ်ားျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာသည့္နည္းကို ယခုစာတမ္းတြင္ အသုံးျပဳထားသည္။ ယခုသုေတသနတြင္ 
အဆုိပါနည္းလမ္း မ်ားကို အသုံးျပဳရန္ ------- 
ယခုစာတမ္း၏ အဓိကအဆုိမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ အေရွ႕အာရွရွိ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ 
ရွင္သန္ရပတ္ည္ေရးအတြက္အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ကျပားအစုိးရပုံရပုစံံမ်ားသို႔ မိမိတုိ႔ဘာသာ အသြင္ေျပာင္းလွ်က္ရွိခဲ့ၾက 
သည္။ ေအာက္ပါ သီအုိရီဆုိင္ရာမူေဘာင္သုံးမ်ဳိးသည္ သူတုိ႔၏ အာဏာရွင္မ်ားဒူေပနာေပခံမႈကို သုံးသပ္ရန္ 
အေထာက္အကူျဖစ္ ခဲ့သည္။ ယင္းတုိ႔မွာ (၁) အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာ စီစဥ္ေဆာငရ္ြက္ျခင္း (ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ 
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား)၊ (၂) အာဏာရွင္ အစိုးရပုံစံ (တစပ္ါတီ၊ စစ္တပ္၊ ပုဂၢဳိလ္ေရးဆိုုင္ရာႏွင့္ ကျပားပုံစံ) ႏွင့္ (၃) 
သူတုိ႔ေမြးထုတ္ထားသည့္ ဆင္တူေသာ ထင္ရွားသည့္ ဆရာေမြး-တပည့္ေမြးပုံစံမ်ား (ထိပ္ပိုင္းတြင္လည္းျဖစ္သလုိ 
လူမ်ားစုအဆင့္တြင္လည္း ျဖစသ္ည္) တုိ႔ျဖစ္ၾက သည္။ ယင္းသီအုိရီဆုိင္ရာမူေဘာင္မ်ားျဖင့္ ေနာက္ထပ္ေလ့လာမႈ 




ျဖစရ္ပ ္(၁)- ျမနမ္ာႏိုငင္ရံွ ိတပမ္ေတာ္အစိးုရ 
 
အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာ စီစဥေ္ဆာင္ရြက္ျခင္း (ေရြးေကာက္ပြဲ ယႏၱယား) အေပၚ အေျခခံထားသည့္ တစ္၀က္တစ္ 
ပ်က္ၿပဳငိ္ ဆုိင္ရေသာ ျပညေ္ထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာအဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ သာမန္ႏိုင္ငံသားမ်ား 
သိသာထင္ရွား သည့္ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားရရွိၿပီး အတုိက္အခံပါတီႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဲ့ 
သို႔ ၾသဇာတိကၠိမႀကီး မားသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ၀င္လာျခင္းေၾကာင့္ ယွဥ္ၿပဳငိ္မႈမ်ား ပိုမုိျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ 
အာဏာရွင္အစိုးရပုစံံသည္စစတ္ပ္ပုံစံသာရွိေနေသးၿပီးသမား႐ုိးက်အားျဖင့္တည္ၿငိမ္မႈမရွိဆုံးႏွင့္ သက္တမ္းတုိေသး 
ကာျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ပငမ္ဟုတ ္ဘ ဲ၁၉၆၀-၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားရွ ိယခင္ေတာငက္ိုရီးယားပုံစံႏွင့္ဆင္တူသည္။ ၄င္း၏ 
ဆရာေမြး-တပည့္ေမြးပုံစံမွာက႑ႏွစ္ရပ္တြင္ျဖစထ္ြန္းေနသည။္ယင္းတုိ႔မွာစစ္တပ္(တပ္မေတာ္) မွ ဆင္းသက္လာ 
သည့္ ထိပ္ပုိင္းအဆင့္ႏွင့္ အဆက္သြယ္ေကာင္းရွိသည့္ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ သာမန္ျပညသ္ူမ်ားကို ပထုတ္ထား 
သည့္ အမ်ားျပည္သူအဆင့္တုိ႔တြင္ျဖစ္ေသာ္ လည္း အခ်ဳိ႕ကေတာ့ မိမိတုိ႔၏ရပ္တည္ရွင္သန္ေရးအတြက္ စစ္တပ္၏ 
လက္ေ၀ခံအျဖစ္ အဆက္အသြယ္ ေကာင္းရွာၾကသည္။  
 
ျဖစရ္ပ ္၂-တ႐တုရ္ွ ိတ႐တုက္ြနျ္မဴနစပ္ါတအီစုိးရ 
 
ယင္း၏ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာ စီစဥ္ေဆာငရ္ြက္ျခင္း (ေရြးေကာက္ပြဲ ယႏၱယား)သည္ ေက်းရြာေကာ္မတီအထက္အ 
ဆင့္တြင္ အဓိပၸာယ္ျပည့္၀ေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမဟုတ္ဘ ဲအတုိက္အခံပါတီမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမရွိသလုိ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ ရာအေတြ႕အႀကဳံလည္း ေကာင္းစြာမရွိၾကေပ။ “တ႐ုတ္နည္းတ႐ုတ္ဟန္ ဆုိရွယ္လစ္ဒီမိုကေရစီ” 
ကို အစိုးရက ေၾကြးေၾကာ္ ေသာလ္ည္း ဘာမွန္းရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရွိေပ။ ယင္းအာဏာရွင္အစုိးရပုံစံကို တစ္ပါတီ 
(တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ) ပုစံံ အျဖစ္ အမ်ဳိးအစားခြဲႏိုင္ၿပီး ထိပ္ပိုင္းတြင္ (ခုိင္မာေသာ အဆင့္အဆင့္ဆက္ခံသည့္ 
ယႏၱယား) စုေပါင္းေခါင္းေဆာငမ္ႈသည္ တည္ၿငိမ္ၿပီး ပါတီ၀င္ ၈၂ သန္းေက်ာ္ရွိသည္။ ယင္းတစ္ပါတီအစိုးရ၏ 
ဆရာေမြး-တပည့္ေမြးပုံစံမွာ ထပိ္ပုိင္းအဆင့္၌ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတုိ႔တြင္သာျဖစ္ထြန္းေနၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ 
ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား/ေကဒါအမ်ားစုၾကားႏွင့္ အသစ္ထြက္ေပၚလာ ေသာ စြန္႔ဦးသမားမ်ားၾကားျဖစ္ထြန္းျခင္းမရွိဘဲ 
လူထုအဆင့္ သာမန္ႏိုင္ငံသားအမ်ားစုမွာ ပထုတ္ခံထားရသည္။  
 





အမည္ခံ သုံးပြင့္ဆုိင္ (တစ္ပါတ၊ီ စစ္တပ္ႏွင့္ လူပုဂၢဳိလ္) ျဖစၿ္ပီး ထုိသို႔ေသာေၾကာင့္ အာဏာအေမြဆက္ခံရာတြင္ 
တည္ၿငိမ္သည္။ ၄င္း၏ ဆရာေမြး-တပည့္ေမြးပုံစံမွာ ထိပ္ပုိင္းအဆင့္တြင္ ကင္မိသားစု၊ ၄င္း၏ စစ္တပ္ႏွင့္ ပါတီခ႐ုိနီ 
မ်ားရွိၿပီးလူထုအဆင့္တြင္ေဒသခံေကဒါမ်ားႏွင့္တရားမ၀င္စီးပြားေရးသမားမ်ားရွိၾကသည္။ ေန႔စဥ္ဘ၀တြင္ မေသ႐ုတံ 
မည္ရွင္သန္ေနရေသာ သာမနႏ္ိုင္ငံသားမ်ားသည္ ဘယ္သူ႔ကိုဆရာတင္ရမွန္းပင္သိပုံမေပၚေပ။ 
 
နဂိုးံ 
ပဏာမသုေတသနအေပၚေျခခံၿပီး ျဖစ္ရပ္အသီးသီးရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ/အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေသာ ပုိ၍အေသးစိတ္က်ေသာယႏၱယားမ်ား စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေသခ်ာသည္မွာ အစိုးရမ်ား 
ရွင္သန္ေရးအတြက္ အျခားေသာဖက္တာအခ်ဳိ႕မွာ အစိုးရ၏ဖိႏိွပ္ျခင္း (ႏိုင္ငံေရးပြင့္လင္းမႈႏွင့္အတူ အခ်ဳိး 
က်ေျပာင္းလ ဲသြားမည္)၊ ေခါင္းပုံျဖတ္သည့္ႏိုင္ငံ Vs ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးႏုိင္ငံ၊ ႏိုင္ငံတကာဖက္တာမ်ား (ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ 
မ်ား၊ တ႐ုတ္/ အေမရိကန္)ႏွင့္ ၀ါဒေရးရာ (မဟာတ႐ုတ္လူမ်ဳိးႀကီး၊ အမ်ဳိးသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ၊ ငါတုိ႔ကီအီေဆာင္ 
ျပည္သူစသည္တုိ႔ ျပန္လည္ေခါင္းေထာင္လာျခင္း) တုိ႔ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ အဆုိပါ အာဏာရငွအ္စိုးရသုံးရပ္ကို ယခင္ႏွင့္ 
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ေယဘုယ်ပုံစံမ်ားရရွရိန္ အေရွ႕အာရွ ႏွင့္ အျခားေဒသမ်ားႏွင့္လည္း ႏႈိင္းယွဥ္သြားမည္ျဖစ္သည္။  
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၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အစျပဳခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ 
ႏိုင္ငံ ေရးအၾကမ္းဖက္မႈတုိးပြားလားျခင္းတစ္ခုပါပါဘာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးအရ အေရးပါေသာ ေဒသမ်ား 
အနီးတြင္ ျဖစ္သည္။ ေဆာက္လုပ္ဆ ဲဆည္မ်ားႏွင့္ ပိုက္လိုင္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ား၏ ဆန္႔က်ငဆ္ႏၵျပမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ 
ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ ေပၚ ခဲၿ့ပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာကပ္ိုင္းတုိ႔တြင္ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ 
ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားၾကား တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀သယံဇာတၾကြယ္၀ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အက်ဳိးဆက္မ်ားခံစားခဲ့ရ 
သည္။ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္ေၾကညာခ်က္မ်ားတြင္ လတ္တေလာတုိက္ 
ခုိက္မႈမ်ားျဖစေ္ပၚေနရျခင္းမွာ အစိုးရက သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကို သိမ္းပိုက္လုိက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္ဟု 
ထပ္တလလဲေဲၾကညာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆင္ျခင္နည္းက်ႏုိင္ငံေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းဆုိင္ရာ ခုိင္မာသည့္သီအုိရီ 
မ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရသည့္အခါ ယငး္သို႔ေသာ အျပဳ အမူမ်ားသည္ လက္ခံႏိုင္စရာမရွေိပ။ အဆုံးအ႐ႈံးႀကီးစြာျဖင့္တုိက္ခုိက္ 
ေနေသာေနရာမ်ားတြင္ပဋိပကၡမ်ား အဆုံးသတ္ျခင္းမွၿငိမ္းခ်မ္းေရးအသီးအပြင့္မ်ားရရွိႏိုငသ္ည့္ အေကာင္းဆုံးမဟုတ္ပါ 
ေလာ။ 
 
ေအာက္တြင ္ျပည္တြင္းစစ္ကာလအတြင္း ရန္လုိမႈမ်ားေၾကာင့္ သုံးၾကေသာ မဟာဗ်ဴဟာ၏ သက္၀င္ေနေသာ သဘာ၀ 
အေပၚ ဦးတည္ ရွင္းလင္းခ်ကတ္စ္ခု အႀကံျပဳလုိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္တြင္ တုိက္ခုိက္ၾကသူမ်ားကို သူတုိ႔၏ 
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအျပန္အလနွဆ္က္ဆံျပဳမူမႈမ်ားကသာ အဆုံးအျဖတ္ေပးျခင္းအေပၚ ပညာရငွဆ္ုိင္ရာ ေယဘုယ်က် 
သည့္ အေကာက္အယူတစ္ခု ဖယ္ခြာတင္ျပသြားမည္ျဖစ္။ တုိေတာင္းလွသည္ ယခုသေုတသနတြင္ ပဋိပကၡအတြင္း 
တုိက္ခုိက္ ၾကသူမ်ားေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ဖက္တာခုကိုသာ ရွင္းလင္း စြာ ဦးတည္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တုိက္ခိုက္ၾကသူမ်ား 
အေရးပါေသာ စီးပြားေရးရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ နီးရာ သို႔မဟုတ္ ေ၀းရာတြင္ တုိက္ပြဲဆင္ႏႊရဲန္ေရြးခ်ယမ္ႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈ 
တစ္ခုကိုသာ တင္ျပမည္ျဖစ္သည္။ သီအုိရီပိုင္းဆုိင္ရာအဆုိတစ္ခုကို တင္ျပရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေလ့လာႏုိင္ 
သေလာဆုိသည္ကိုသာ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း (ကခ်ငျ္ပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္) တုိ႔တြင္ 
အစုိးရ၏ အျပဳအမူအေျပာင္း အလအဲေပၚ လက္ေတြ႕အေျခအေနမ်ားအေပၚတည္ေဆာက္ျပသြားမည္ျဖစ္သလုိ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး လုပ္ငန္းစဥမ္်ား၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားကိုလည္း တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ ပတ္သကေ္နေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ အဆုံး သတ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိေဆြးေႏြးမႈက တုိင္းျပည္တြင္ ျပည္တြင္းစစ္ 
အဆုံးသတ္ေရး ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာတစ္ခုရရွိဖြယ္ရွိသည္။  
 
ပဋပိကၡတြင ္အစုးိရႏွင့္ သပူနုမ္်ား၏ ရညမ္နွး္ခ်ကမ္်ား 
 
အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာရွိေနႏုိင္ၿပီး ပထမအဆင့္တြင္ အစိုးရႏွင့္ 
သူပုန္မ်ား၏ တုိက္ခုိက္ရန္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားမွာ အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အလားတူပင္ျဖစ္သည္။ သူပုန္မ်ား၏ ပထမဆုံး 
တုိက္ခုိက္မႈမွာအာဏာပိုမုိရရွိရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေအာင္ျမငေ္ရးအေပၚဦးတည္သည္။ ကိုလုိနေီခတ္လြန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ပထမဆုံးႏွစ္ကာလမ်ားတြင္ သူပုန္အေျမာက္အျမားတုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈသည္ ယင္းရည္ရြယ္ေအာင္ျမင္ရန္ႀကဳိးပမ္းျခင္းျဖစ္ 
ေသာ္လည္း ABSDF အစိုးရက ေစာစီးစြာပင္ ခုခံကာကြယ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ တုိက္ပြဲကို အျမန္ဆုံးအဆုံးသတ္သြားေစရန္ 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖင့္ႏွစ္ဖက္စလုံးကရသမွ်လူသူလက္နက္အင္အားျဖင့္အစြမ္းကုန္တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။တုိက္ပြဲအမ်ား 
ဆုံးမွာၿမဳိ႕ျပ မ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရးဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ စီးပြားေရးအား 
225 
ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သေကၤ တအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အေရးႀကီးဆုံးေနရာမ်ားတြင္ျဖစ္ပြားၾကၿပီး 
ထုိေနရာမ်ားကို သိမ္းပိုက္ျခင္းျဖင့္ စစ္ပြဲအလြန္ျပန္လည္တညေ္ဆာက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ရင္းျမစ္မ်ားကို 
ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  
 
သို႔ေသာ္လည္း အေစာပိုင္းတုိက္ပြဲမ်ားတြင္ တစ္ဖက္ဖက္က တစ္ဖက္ဖက္ကို မေခ်မႈန္းႏုိင္ေသာအခါ တုိက္ခုိက္သူ 
မ်ားက သူတုိ႔၏ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကေတာ့သည္။ သူတုိ႔သည္ စစ္ပြဲတြင္ အၿပီးသတ္ေအာင္ႏုိင္ၿပီး 
မိမိတုိ႔၏ အဆုံးစြန္ပန္းတုိင္မ်ားသို႔ေရာက္ရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ သိၾကသည့္အခါ သူတုိ႔သည္ ရွင္သန္ရပ္တည္ေရးႏွင့္ 
အခ်ိန္ႏွင့္မွ် စစ္အင္အားေကာငး္ေရးတုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ ဒုတိယပန္းတုိင္မ်ားအေပၚဦးတည္လာၾကရျပန္သည္။ အဆုိပါ 
ပန္းတုိင္မ်ားသို႔ ေရာက္ ရွိရန္ အစိုးရဘက္ကလည္း အားေကာင္းၿပီး တရား၀င္ျဖစ္မႈရွိသည္ဟ ုခံယူႏိုင္ရန္ျဖစ္ႏုိင္သမွ် 
နယ္ေျမမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကဳိးပမ္းသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ သူပုန္မ်ားကလည္း တပ္သားသစ္မ်ားစုေဆာင္းရန္၊ 
စစ္ေရးေလ့က်င့္ရန္ အေျခခံစခန္း မ်ားတည္ေဆာင္ႏုိင္ရန္၊ ႏုိငင္ံေရးပညာသင္ၾကားရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံမ်က္ႏွာစာထူေထာင္ 
ရန္တုိ႔အတြက္ နယ္ေျမအခ်ဳိ႕ကို ထိန္း ခ်ဳပ္ရန္လုိအပ္သည္။ မိမတိုိ႔၏ လက္ရွိရင္းျမစ္မ်ားကို ပိုၿပးီသတိထားရန္လည္း 
ႏွစ္ဖက္စလုံးကလုိအပ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၿပဳငိ္ဆုိင္မႈသည္ နယေ္ျမထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းအေပၚဗဟိုျပဳသည့္တုိင္ တိုက္ခုိက္ 
ၾကသူမ်ားက ရင္းျမစ္မ်ားကို ထုိအတြက္အသုံးျပဳ လုိမႈနည္းပါၿပီး စီးပြားေရးအရအေရးပါေသာေနရာမ်ားအနီးတြင္ 
တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္လမိ့္မည္မဟုတ္ေပ။ သဘာ၀သယံဇာတ မ်ားေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္းမွ ရရွေိနေသာ သူတုိ႔၀င္ေငြ 
ထိခုိက္သြားႏိုင္သည့္အတြက္ စီးပြားေရးအရအေရးပါေသာ ေဒသမ်ားအနီးတြင္ တုိက္ခိုက္မႈကိုေရွာင္ရွားရနမ္ွာ ယင္းတုိ႔ 
၏ ဆင္ျခင္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ စစ္ပြဲဆင္ႏႊရဲန္အတြက္ အဆုိပါ ေဒသမ်ားမွ၀ငေ္ငြမ်ားကို အမ်ားဆုံးရရွိႏုိင္ရန္ သူတုိ႔၏ 
စစ္သား သုိ႔မဟုတ္ ၀င္ေငြကို မစေတးရဘ ဲကုန္သြယ္ျခင္းမွ ၀င္ေငြ ပမာဏတစ္ခရုရွိေစရန္ သတူုိ႔သည္ ခုိင္မာေသာ 
အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ၾကသည္။ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ထုိသုိ႔ေသာ၀င္ေငြရွာျခင္းမ်ဳိးမွာဥပမာအားျဖင့္သစ္ခုတ္ျခင္းႏွင့္ သတၱဳတူး 
ေဖာ္ျခင္းတုိ႔လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို အခြန္ေကာက္ခံျခင္းတုိ႔ျဖစ္သလုိ ထုိင္းႏွင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ေဒသမ်ားဆီသို႔ 
ကုန္စည္မ်ားပို႔ေဆာင္ျခင္းမွ ၀ငေ္ငြရွာေဖြရာတြင္လမ္းပိတ္ဆုိ႔ျခင္းသို႔မ ဟုတ္အကာအကြယ္ေပးေရး သေဘာတူညီ 
ခ်က္မ်ားျဖင့္ရွာေဖြျခင္းလည္း ပါ၀င္သည္။  
 
အကယ္၍ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားစတင္ၿပီး ယင္းတုိ႔သည္ ပဋိပကၡကိုေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေလာက္ေသာ 
နည္း လမ္းအျဖစ္ ႏွစ္ဖက္က ႐ႈျမင္ၾကလွ်င္ သူတုိ႔သည္ ပဋိပကၡ၏ကာလအတြင္း သူတုိ႔၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို 
ျပန္လည္ထည့္ သြင္းစဥ္းစားၾကၿပီး တဆက္တည္းမွာပင္ ယာယီပန္းတိုင္မ်ားမွ အဆုံးသတ္ပန္းတုိင္မ်ားဆီသို႔ ေရႊ႕ 
ၾကေတာ့သည္။ သူတုိ႔၏ အေပးအယူအေနအထားတုိးတက္ရန္ပါသလုိ ပဋိပကၡလြန္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အေရးပါ 
ေသာ ရင္းျမစ္မ်ားရရွိေစရန္ ႏွစ္ ဖက္စလုံး၏ မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ စီးပြားအေရးအရအေရးပါ ေသာေဒ 
သမ်ားသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားျပန္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ပဋိပကၡ၏အဆုံးသတ္ကစားပြဲဟု မွတ္ယူခ်ိန္တြင္ 
သူတုိ႔စိတ္ႀကဳိက္သုံးခြင့္ရသည့္ ရင္းျမစ္မ်ား ကို ပိုမိုလုံၿခဳံေသာေနရာေဒသမ်ားတြင္ ပိုမုိထားရွိလုိလာၾကေပလိမ့္မည္။ 
ယင္းသည္ စြန္႔စားရေသာ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုျဖစၿ္ပီး တုိက္ခုိက္ၾကသူႏွစ္ဖက္ၾကား ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး ႀကဳိးပမ္း 
မႈသည္ တုိက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္ျခငး္ႏွင့္ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြရ လွ်င္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားပ်က္စီးသြားေစႏိုင္ၿပီး ပဋိပကၡ၏မူလလမး္ 
ေၾကာင္းေပၚ ျပန္ေရာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။  
 
၁၉၄၈-၂၀၀၈ ျမနမ္ာႏုိငင္ေံျမာကပ္ိငုး္ရွ ိတုိငး္ရငး္သားလနူညး္စေုဒသမ်ားသို႔ အစုိးရ၏ ခ်ဥး္ကပမ္ႈ 
 
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းကပင္ အစိုးရသည္ ဗမာ/ျမန္မာ၏ ႏိုင္ငံေတာ္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြင္းသို႔ ေျမာက္ပိုင္း 
ကခ်င္ ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားအား ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပူေပါင္းေစျခင္းတုိ႔ လုပ္လုိသည့္ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္နည္းခဲ့ သည္။ နယ္ေျမေဒသအမ်ားစုမွာ အစိုးရ၏တုိက္႐ုိက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာင္တြင္ မရွိဘ ဲႏုိင္ငံေတာ္တည္ရွိမႈ 
ကိုထူေထာင္ရန္ ႀကဳိး ပမ္းမႈအနည္းငယ္သာရွိခဲ့သည္။ ထုိအစား ယင္းေဒသမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာေစာ္ဘြားမ်ား၊ 
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ပုံမွန္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ပိုမုိျခင္း သို႔မဟုတ္ နည္းပါးျခင္းရွိေသာ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဘ၀ ဆုိင္ရာ ေဒသခံဘ၀မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ 
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ေဒသခံအႀကီးအကမဲ်ားႏွင့္လည္းအုပ္ခ်ဳပ္ၾကသည္။ယင္းခ်ဥ္းကပ္မႈသညS္LORC/SPDCေခတ“္အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရး” 
ကာလအထိပင္ တည္တ့ံခဲ့သည္။ အဆုိပါေဒသမ်ား တြင္ ဆယစ္ုႏွစ္ ႏွစ္ခုနီးပါးတုိင္ေအာင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
ေလွ်ာ့ခ်ႏုိငမ္ည့္ အခြင့္အေရးရွိခဲၿ့ပီး ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား 
ေထာက္ပံ့ေပးရန္အစုိးရကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေတာင္းဆုိခဲ့သည့္တုိင္ ရန္ကုန္/ေနျပည္ေတာ္က စိတ္၀င္စားမႈအနည္း 
ငယ္သာျပသခဲ့သည္။ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ျမန္မာစီးပြားေရးသမားမ်ားပင္လွ်င္ အဆုိပါေဒသမ်ားတြက္၀င္ေငြရွာရနမ္်ားစြာ 
စိတ္၀င္စားမႈမရွၾိကလွဘ ဲရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈအားလုံးနီးပါးမွာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီ မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ထုိင္း 
တုိ႔မွျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရ အထူးသျဖင့္ သက္ဆုိငရ္ာနယ္ေျမတုိင္းမႈးမ်ားသည္ ယင္းေဒသမ်ားတြင္ ကုန္သြယ္ေရး 
အခြန္မ်ားေကာက္ခံေနျခင္းေၾကာင့္ သူတုိ႔၏ ေရရွည္ပါ၀ါခုိင္ျမေဲရးအတြက္ထက္ ေရတုိ တုိက္ခုိက္ေရးအတြက္ဦး 
တည္ခ်က္ထားေနဆျဲဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည္။  
 
 ၂၀၀၈-  ျမနမ္ာႏုိငင္ေံျမာကပ္ိငုး္ရွ ိတုိငး္ရငး္သားလနူညး္စေုဒသမ်ားသို႔ အစုိးရ၏ ခ်ဥး္ကပမ္ႈ 
 
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခဥံပေဒသစေ္နာက္ပုိင္း အစိုးရ၏ျမင္သာေသာအေျပာင္းအလတဲစ္ခုကို ကၽြႏ္ုပ၏္သုေတသနတြင္ 
အထင္ အရွား ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ ထုိအခါမွစ၍ အစိုးရသည္ စီးပြားေရးအရ အေရးပါသည့္ေနရာမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ 
ႏုိင္ေစမည့္ မိမိ၏ တပ္မ်ားေနရခ်ထားမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ အားထုတ္မႈမ်ားအေပၚ အခုိင္အမာဥးီတည္မႈတုိးပြား 
လာခဲ့သည္။ ယင္းဦးတည္ခ်က္ ၏ ပထမဆုံးလကၡဏာမွာ အစိုးရမဟုတ္ေသာလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို နယ္ျခား 
ေစာင့္တပ္မ်ား (BGF) အျဖစ္လက္ခံခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစတ္ပ္၏ ကြပ္ကမဲႈေအာက္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လုိ 
စတိ္မရွိျခင္းအေပၚဦးတည္ထားေသာ အစိုးရ မဟုတ္သည့္လက္နက္ကုိက္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက BGF အစီအစဥ္ကို ဆန္႔က်င္ 
မႈအမ်ားမျပားရွိေနစဥ္ ယင္းမ်က္ႏွာစာ၌ မူလေမွ်ာ္ မွန္းထားသေလာက္ အဖြဲ႕မ်ားကြဲထြက္သြားခဲ့ျခင္းေတာ့မရွိေပ။ 
သို႔ေသာ္လည္း BGF အဖြဲ႕သစ္တစ္ခုဖြဲ႕ၿပီးသြားခ်ိန္တြင္ စီး ပြားေရးအရ အေရးပါေသာ ေနရာေဒသမ်ားအနီးတြင္ 
ျမန္မာစစ္တပ္တပ္ရင္းမ်ားကလည္း ထားရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဒုတိယ လကၡဏာမွာ အစိုးရက သဘာ၀သယံဇာတ 
အေပၚပိၿုပီးအာ႐ုံစိုက္လာျခင္းျဖစ္ကာ ၂၀၁၁ တြင္ ကခ်င္ပဋိပကၡျဖစ္ေစသည့္ အေျခအေနသုိ႔ေရာက္ရွိသြားေစခဲ့ 
သည္ဟုေသာ အေကာကအ္ယူမ်ားျဖစ္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အစုိးရႏွင့္ KIO ၾကား တင္းမာမႈမ်ားျမင့္တက္ခဲ့ 
သည့္တုိင္ ရင္ဆုိင္တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားရျခင္းသည္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးသေဘာတူညီ ခ်က္အရ KIO 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ားသို႔ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ား နယ္ကၽြံသြားျခင္းေၾကာင့္ စျဖစရ္ျခင္းျဖစသ္ည္။ ႏွစ္ကာလမ်ားစြာ 
ရွိခဲ့သည့္ တိုက္ခုိက္မႈမ်ားမျမင့္တက္သင့္ေသာ္လည္း အစုိးရတပ္မ်ားက ဆုတ္ခြာရန္ျငင္းဆုိခဲ့သလုိ KIO ကလည္း 
အလားတူပင္ စီးပြားေရးအရအေရးပါသည့္နယ္ေျမမ်ားကို လက္လြတ္မခံေပ။ ေနာက္ဆုံးတြင္ မ်ားစြာေသာ တုိင္းရင္း 
သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ေတာင္းဆုိၾကသည္မွာ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အစိုးရ၏ ဦးစားေပး 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စီးပြားေရးအရအေရးပါဆုံးနယ္ေျမမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အဆုိပါအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပစ္ ဲ
ေရး ေအာင္ျမင္ရန္ ဦးစြာပထမဥးီတည္ထားရမည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥမ္်ားတည္ျမၿဲပီး က်ယ္ျပန္႔လာ 
သည္ႏွင့္ အမွ် အစိုးရသည္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္သာ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးကိုလုပ္ေဆာင္ 
ရန္မွာ ၂၀၁၃ တြင္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္မရွိဟူ ယူဆရန္သာရွိေတာ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တုိးတက္မႈမညီေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ အစုိးရေကာ အစိုးရမဟုတ္သည့္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ ႏွစ္ဖက္စလုံးသည္ အနာဂတ္စီး 
ပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေရး၏ အေရးပါပုံကို အျပည့္အ၀သေဘာေပါက္ၾကသညက္ို ျပသေနသည္။ 
အခ်ဳိ႕ေသာ အဖြဲ႕မ်ားကမူ စီးပြား ေရးအလားအလာရွိသည္ဟု ယူဆထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားကို အနည္းဆံုး တစ္စိတ ္
တစ္ပိုင္းျဖစ္ေစသူတုိ႔ရထုိက္သည္ဟုရွင္းရွင္းပင္ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ သူပုန္မ်ား 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမရွိသည့္ နယေ္ျမေဒသမ်ား ပင္ပါရွေိနသည္။  
 
ယခုေလ့လာမႈသည္ ျမန္မာႏုိငင္ံရွိ ေခတ္ၿပဳိင္အေျခအေနကို နားလည္ရန္အတြက္ အသုံး၀င္ႏိုင္ေသာ နယ္ပယ္သုံး 
ရပ္ကို ေဖာ္ထုတ္ထားသည္။ ပထမဆုံးတစ္ခုမွာ အနာဂတ္ျမနမ္ာႏုိင္ငံတြင္ အာဏာရရွိရန္အတြက္ အၿပဳိင္အက္တာ 
မ်ား လုံးပန္း ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အေစာပိုင္းအဆင့္မ်ားအတြင္း တုိင္းျပည္၏ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ 
ျဖစ္ပြားေနသည့္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားျမင့္တက္လာျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ရွိေသာ ဆင္ျခင္ပုံတစခ္ုျဖစ္သည္။ ဒုတိယ 
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တစ္ခုမွာ ကခ်ငျ္ပည္နယ္ ႏွင့္ ရမွ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ျဖစပ္ြားေနသည့္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကို ယခုေလ့လာမႈရွင္းျပ 
သြားရင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ခ်ိန္လွပ္ထားမႈမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေလွ်ာ့မတြက္သင့္ 
ေၾကာင္းျဖစ္သည္။ တုိးပြားလာသည့္ တုိက္ခုိက္မႈသည္ အေျခက်မႈတစ္ခုအတြက္ အေျခက်ေရး သို႔မဟုတ္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေရးႀကဳိးပမ္းမႈတစ္ခုခုအတြက္ အႏၱရာယ္တစ္ခုျဖစၿ္ပီး ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ အစိုးရလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား 
ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့သည့္ ေနာက္မ်ဳးိဆက္တစ္ခု သို႔ မဟုတ္ အစရွိသျဖင့္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားျဖစ္ေနမည့္ ပုံစံတစ္ရပ္သို႔ျပန္ 
လည္ေရာက္ရွိသြားမည့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ျဖစ္ လွ်င္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားတုိးပြားလာဖြယ္ရွိၿပီး 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥႏွ္င့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ ႏွစ္ရပ္ စလုံးကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္တုိင္းျပည္ 
၌လုိအပ္သည့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ႀကဳံေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ တတိယတစ္ခုမွာ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားႏွင့္စီးပြား 
ေရးစင္တာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပရ္န္ၿပဳိင္ဆုိင္ျခင္းကို မည္သို႔ကိုင္တြယ္ေျဖ ရွင္းမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္လုိအပ္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားၾကား စဥ္ဆက္မျပတ္ဆက္ဆံေရးမ်ား၏ အက်ဳိး 
ဆက္တစ္ခုသည္ မည္သူကနယ္ေျမတစ္ခုကို ထိန္းခ်ဳပ္သြားႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ ထုိေဒသအတြင္းရွိ အျခားအသိုက္အ၀န္း 
သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစညး္တစ္ခုခုအတြက္ အကာအကြယ္ျဖစ္ေစရမည့္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ စီးပြားေရးအလား 
အလာေကာင္းသည္နယ္ေျမေဒသအားလုံးကို တစ္စုံတစ္ေယာက္ေသာအက္တာက ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ယင္းေနရာ 
တြင္ပင္ရွိသည့္ အၾကမ္းမဖက္အက္တာမ်ား၏ အလားအလားမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ 
စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈသုိ႔သြားရာလမ္းသည္ သိသိသာသာပင္ ရွည္လ်ားသြားလိမ့္မည္ ျဖစသ္ည္။  
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၂၀၁၁ တြင္ စစ္ဘက-္အရပ္ဘက္လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိခဲ့ၿပီးကတည္းက ျမန္မာ(ဗမာ) ကို 
အားလုံးသိရွိခဲ့ ၾကၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္ ရည္မွနး္ခ်က္ႀကီးမားေသာ ျပဳျပငေ္ျပာငး္လေဲရး 
အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို စတင္ခဲ့သည့္ တုိင္ အေလးအနက္ေလ့လာျခင္းမွကင္းလြတ္ေနခဲ့သည့္ အေရးႀကီးေသာအခ်ဳိ႕ 
နယ္ပယ္မ်ားက်န္ရွိေနပုံရသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ တုိင္းျပည္၏ ရတဲပ္ဖြဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးသည္ “တရားဥပေဒ 
စိုးမုိးေရး” လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ပက္သက္ၿပီးေျပာၾကားခဲ့ သည့္ သမၼတ၏ မည့္သည့္မိန႔္ခြန္းတြင္မွ အထူးတလည္ထည့္ 
သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမရွေိပ။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရတဲပဖ္ြဲ႕ (MPF) ကုိတုိးခ်႕ဲရန္ႏွင့္ ျပနလ္ည္ပုံသြင္းရန္ 
လက္ရွအိစီအစဥ္မ်ားကို အသစ္ျပန္လည္အားျဖည့္ရန္ သည္သာမက အရပ္ဘက္ပုိဆန္ေသာ ဟန္ပန္ႏွင့္ 
က်င့္၀တ္မ်ားေပးရနႏွ္င့္ တုိင္းျပည္၏ျပည္တြင္းလုံၿခဳံေရး၏ ေသာ့ခ်က္ က်ေသာ အခ်ဳိ႕ မ်က္ႏွာစာမ်ားကို ပိုမုိတာ 
၀န္ယူမႈျမငေ္တြ႕ရရန္ အစုိးရကဆႏၵရွိသည္မွာ အထင္အရွားပငျ္ဖစ္သည္။ ျမနမ္ာႏိုင္ငံတြင္ စစ္မနွ္ၿပီး ေရရွည္ တည္တံ့ 
ေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္သို႔ အစီအစဥ္တက်အသြင္ကူးေျပာင္းရန္ႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုးိေရးအား ေကာင္းရန္မွာ 
ယင္းသို႔ေသာ အဆင့္မ်ားသည္ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ မရွိမျဖစလ္ုိအပ္သည္။  
 
တပ္မေတာ္သည္ ျပင္ပကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္မည့္ ဆူပူမႈႏိွမ္နင္းေရး 
တုိ႔ကဲ့သုိ႔ အဓိကက်ေသာ လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာစစ္ဆင္ေရးမ်ားအတြက္သာ တာ၀န္ရွိေပလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ တရားဥပေဒအသက္၀င္ေရးႏွင့္ 
ျပည္တြင္းတည္ ၿငိမ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ MPF သည္ ပုိမုိႀကီးမားေသာ အခနး္က႑တြင္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ 
ယခုတြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူေနထူထပ္ရာေနရာမ်ား၏ လမ္းမ်ားထက္တြင္လည္းေကာင္း၊ အေရးႀကီးပုဂၢဳိလ္မ်ားကို 
အကာအကြယ္ေပးရာတြင္လည္း ေကာင္း၊ အစုိးရ႐ုံးမ်ားႏွင့္ သံတမန္မစ္ရွငမ္်ားအျပင္ဘက္တြင္ ရပ္ေနေသာ လုံၿခဳံေရး 
အေစာင့္မ်ားတြင္လညး္ေကာင္း အစိမ္းေရာင္ယူနီေဖာင္းမ်ားထက္ အျပာေရာင္ယူနေီဖာင္းမ်ားပိုမုိရွိေနၿပီးျဖစ္သည္။ 
ျပည္တြင္းေရးမၿငိမ္သက္မႈမ်ားကို ကုိင္တြယ္ရာတြင္ ရတဲပ္ဖြဲ႕ပုိမုိႀကီးမားေသာ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္တြင္ပါ၀င္ၿပီး 
စစ္တပ္ကမူ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ရခုိင္တြင္ျဖစ္ ပြားခဲ့သလုိ၊  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္းတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သလုိ 
အေရးေပၚအေျခအေနအတြင္း အရပ္ဘက္ အာဏာကို အေထာက္အကူျပဳရန္ အသင့္အေနအထားသာရွိေနမည္ဟု 
လည္း ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္သည္။ 
  
အဆုံးသတ္အားျဖင့္ MPF ကို တုိးခ်႕ဲျခင္း၊ ျပန္လည္ပုံသြင္းျခင္းႏွင့္ ေခတ္မီေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းကိုျပဳလုပ္ရမည္။ 
ကိုလုိနီ ေခတ္ကတည္းက ပိုမုိႀကီးမားကာ အာဏာပုိရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ပန္းတုိင္မွာ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးတပ္ဖြဲ႕၀င္ 
၁၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီးလုံၿခဳံေရးတပ္ရင္း ၃၄ ရင္းရွိသည့္ တပ္ဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ရန္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ လႊင့္တင္ထား 
သည့္ ျပည့္စုံေသာMPF၀ဘ္ဆုိင္တြင္ျမင့္ေတြ႕ခဲ့ရသည္မွာတပဖ္ြဲ႕၀င္စုေဆာင္းေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ အရာရွိအဆင့္သုိ႔ 
၀င္ေရာက္ရန္ လုိအပ္ခ်ကမ္်ားကို ျမႇင့္တင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ လက္နကက္ိုင္ေဆာင္ထားျခင္းမရွိ 
ေသာ အရာရွိမ်ားက အရပ္သားမ်ားႏွင့္အနီးကပ္ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳရတဲပဖ္ြဲ႕လပု္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ေရးကို ႀကီးႀကီးမား မားအာ႐ုံစုိက္ရန္ MPF ၏ သေဘာတရားေရးရာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို 
လည္း ေျပာင္းလခဲဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္း ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လုံး၀အစိမ္းႀကီးမဟုတ္ေသာ္လည္း 
ျပည့္ျပည့္၀၀ႏွင့္ ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ၁၉၆၂ ခႏွုစ္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပႀ္ကီးေန၀င္းအာဏာသိမ္းၿပီး 




သုိ႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မတုိင္မီက ယခင္စစ္အစိုးရတည္ေထာင္ခဲ့သလုိ အင္ဒိုနီးရွားတုိ႔ကဲ့သို႔ေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ား 
တြင္ အာဏာရွင္ အစိုးရ မ်ားေခတ္လြန္ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရသလုိ ႏုိင္ငံ့ရတဲပ္ဖြဲ႕၏ ျပဳျပငေ္ျပာငး္လေဲရးမာွ ပစၥကၡအခ်ိန္တြင္ 
မေရမတြက္ႏိုင္ေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနသည္။ယင္းသို႔ေသာအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ဳိးသည္မညသ္ည့္အခါကမွ မလ်င္ျမန္ခဲ့ 
သလုိ လြယ္လည္းမလြယ္ကူခဲ့ေပ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အစုိးရႏွင့္ ရတဲပ္ဖြဲ႕တုိ႔ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႕ရ 
ဖြယ္ရွိသည့္ စိန္ေခၚမႈနယ္ပယအ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိသည္။  
 
MPF တုိးခ်႕ဲေရးအလ်င္အျမန္ ျပဳလုပ္ရန္ မလြဲမေရွာင္သာႀကဳံေတြ႕ရလွ်င္ တည္ေဆာက္ပုံဆိုင္ရာႏွင့္ ရင္းျမစ္ဖိအား 
တုိ႔ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမနမ္ာစစ္တပ္သည္ အလြန္တန္ခုိးထြားလွ်က္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည။္ ေထာက္လွမ္းေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းလုံၿခဳံေရးစစ္ဆင္ေရးမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အခ်ဳိ႕နယ္ပယ္မ်ားတြင္ MPF ႏွင့္ 
တပ္မေတာ္တုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားခ်င္း တုိက္လွ်က္ရွိေနေပလိမ့္မည္။ တပ္မေတာ္ကခြင့္ျပဳဖြယ္ရွိလွ်င္ အင္စတီက်ဴးရွင္း 
ႏွစ္ခုၾကား အခန္းက႑ မ်ား၊ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို သီးျခားစီခြဲျခားထားႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ္လည္း 
ေရာေထြးမႈမ်ားဆက္လက္ရွိ ႏုိငေ္သးသည္။ ရတဲပ္ဖြဲ႕တြင္ ကာလၾကာရွည္အျမစ္တြယ္ခဲ့ေသာ ဓေလ့မ်ားကစိၥကိုလည္း 
ေျဖရွင္းရမညျ္ဖစ္သည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ နက္နက္႐ႈိင္း႐ိႈင္းအျမစတ္ြယ္ေနေသာ ျပႆနာမ်ားျဖစသ္ည္ ျခစားမႈႏွင့္ 
အာဏာအလြဲသုံးစားလုပ္မႈတုိ႔သည္ အျမတ္ျဖတ္ရန္ခက္ခေဲနေပဦးမည္။ ထုိအခ်ိန္အထိ အရပ္သားမ်ားႏွင့္ 
ရတဲပ္ဖြဲ႕ၾကားဆက္ဆေံရးသည္ ျပႆနာအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနပါလိမ့္မည္။ 
 
ထုိ႔အျပင္ ယင္းသို႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွသီးျခားကင္းလြတ္ၿပီး 
ေျဖရွင္းႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ သမၼတေျပာခဲ့သလုိပင္ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈေပးသည္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္ 
မွာတရားဥပေဒစုိးမုိးမႈရွိရွိႏွင့္ မွ်မွ်တတ ဘက္မလုိဘအဲုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈႏွင့္ပြတ္တုိက္မႈ 
အျမျဲဖစေ္န မည့္ စနစ္တစ္ခု၏ခႏံုိင္ရန္မရွိႏုိင္ေသာ္လည္း က်င့္သုံးႏိုင္သည့္တုိင္ ၀ိေရာဓိျဖစ္ေနမည္။ စစ္အစိုးရ 
အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ ခဲ့သည့္အတုိင္း တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးသည္ ၿငိမ္၀ပပ္ိျပားေရးေအာက္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားႏွင့္ခ်ီကာ 
တိမ္ျမဳပ္ေနခဲ့သည္။ ႐ုိး႐ုိးသားသားကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားရွိေသာ္လည္း ရတဲပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ေယာက္သည္ ဥပေဒႏွင့္မညီဘ ဲ
အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳက်င့္ခဲ့ လွ်င္ အေရးယူအျပစ္ေပးခံရမညျ္ဖစ္သည။္ အကယ္၍ အရာရွိမ်ားက ပါရာဒိုင္းအသစ္ကို 
လက္ခံၿပီးမေျပာင္းလႏုိဲင္ခဲ့လွ်င္ အစိုးရ ေဟာင္းလက္ထက္ကအက်င့္မ်ားအတုငိ္းမေျပာင္းႏိုင္ေသးဟုေတြ႕ရွိလွ်င္ 
သူတုိ႔ကို အစားထုိးရမည္ျဖစ္သည္။ အတိတ္ႏွင့္အလ်ဥ္းျပတ္သားရန္လုိအပ္သည္။  
 
ယင္းနယ္ပယ္တြင္ အကူအညီေပးရန္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားအစုိးရမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက 
ေဖာင္ ေဒးရွင္းမ်ားသည္ ၂၀၁၁ ကတည္းက ေနျပည္ေတာ္အား ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့သည္။ သမၼတ၏မိန္႔ခြန္းအမ်ားဆုံး 
ကိုကိုးကားၿပီး က်ယ္ ျပန္႔ေသာ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးကိုရန္ညႊန္းျခင္းၾကရာ အမ်ားစုမွာ MPF ကို တုိက္႐ိုက္အ 
ကူအညီမ်ားေပးရန္ျဖစ္ပုံရသည။္ သုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ရတဲပ္ဖြဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလရဲန္အတြက္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား၏ 
စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈမွာ အကန္႔အသတ္ရွိ သည။္ အထူးျပဳလမ္းညႊန္းခ်က္မ်ား၊ နည္းပညာအကူအညီမ်ားႏွင့္ ေခတ္မီ 
လက္နက္ကိရိယာမ်ားကိုသား သူတုိ႔ေထာက္ ပံ့ ႏုိင္သည္။ အခြင့္အေရးအေျချပဳျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ရတဲပ္ဖြဲ႕ 
လုပ္ငန္းကဲ့သို႔ သေဘာတရားမ်ားကိုသား သူတုိ႔အၾကံေပး ႏိုင္သည္။ ရတဲပ္ဖြဲ႕၏ အေျခခံလုပင္န္းမ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ရန္ စြမ္းေဆာငရ္ညမ္်ားတုိးျမႇင့္ျခင္း၊ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ မတည္ၿငိမ္ မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား 
တုိးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းက်ရတဲပ္ဖြဲ႕မုိဒယ္မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း တုိ႔ျပဳလုပ္သင့္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
MPF ၏ အေျခခံက်ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈသည္ ေနျပည္ေတာ္ထံမွ ခုိင္မာေသာ အေထာကအ္ပ့ံ၊ တပ္ဖြဲ႕၏ ပေရာ္ 
ဖက္ရွင္နယ္ဓေလ့၏ ပါရာဒုိငး္အေရြ႕ႏွင့္ ရပ္ရြာႏွင့္ယုံၾကည္မႈရွေိသာ ဆက္ဆံေရးဖြံ႕ၿဖဳိးမႈ တုိ႔အေပၚတြင္သာ 
မူတည္သည္။ အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ားကို ျမန္မာေတြကိုယ္တုိင္သာ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 
  
ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းက်ရတဲပ္ဖြဲ႕လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ မည္သုိ႔မည္ပုံနည္းဆုိသည့္အေပၚ ႏုိင္ငံတကာ 
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အဆင့္၌ က်ယ္ျပန္႔ေသာသေဘာတညူီမႈမ်ား လြန္ခဲ့သည္ဆယ္စုႏွစ္ကနည္းရ ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အေျခခံမူ ၇ ရပ္ကို 
ေလ့လာသုံးသပ္ သူမ်ားက ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ ရတဲပ္ဖြဲ႕သည္ ဥပေဒႏွင့္အညီတာ၀န္ထမ္း 
ေဆာင္ျခင္း၊ ပေရာဖက္ ရွင္နယက္်င့္၀တ္ျဖင့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ အင္အားသုံးျခင္းကိုအနည္းဆုံးအသုံးျပဳ 
ျခင္းျဖင့္ လူ႔ဘ၀မ်ားကို ကာကြယ္ ျခင္း၊ ျပည္သူကို တာ၀န္ခံျခင္း၊ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႀကဳိတငႏိွ္မ္နင္းျခင္းျဖင့္ လူ႔ဘ၀မ်ားႏွင္ ့
ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း၊ လူ႔ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဂုသိကၡာကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ခြဲျခား 
ဆက္ဆံမႈမျပဳျခင္းတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းမူ ၇ ရပ္ကို ရတဲပ္ဖြဲ႕သည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားအ 
တုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အဖြဲ႕စည္းအတြင္းႏွင့္ ျပင္ပတြင ္ထိေရာက္ေသာတာ၀န္ခံမႈကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ 
ျပည္သူ႔ဘ၀လုံၿခဳံမႈရွိေစရန္ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည့္ မူသုံးရပ္သို႔အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
ႏုိင္သည္။ ယင္းစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္တုိင္းတာၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ေႏွာင္းပိုင္းကတည္းကစ 
ၾကည့္လွ်င္ တိုးတက္မႈအခ်ဳိ႕ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ တြင္ အစုိးရသစ္တက္ၿပီးေနာက္ သိသာခဲ့ဖြယ္ရွိေသာ္လည္း 
ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ မ်ားစြာရွိေနေသးသည္။ 
  
သို႔ေသာ္လည္း MPF သည္ မိမိကိုယ္တုိင္ျပန္လည္ပုံေဖာ္ႏုိင္သင့္ၿပီး ထုိသုိ႔ဆုိလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငတံြင္သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး အစီအစဥႏ္ွင့္ ပုိၿပီးဒီမုိကေရစီဆန္ကာေပါၾကြယ္၀ၿပီး လူသားဆန္ေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ 
ဖြံ႕ၿဖဳိး ေရးကို အဓိက်ကေသာထည့္၀င္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္အလားအလာျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးေသာ အရပ္ဘက္အ 
ဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ခံအစိုးရ၊ မိမိတုိ႔၏ အျပဳအမ-ူေရြးေကာက္ခံအစိုးရ၏ က်င့္သုံးမႈ- တုိ႔မွတစ္ဆင့္ 
ျပည္သူမ်ား အတြက္ အေျဖရွာေပးႏိုင္ျခငး္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ 
မိမိတုိ႔၏လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ ပုိၿပီးတာ၀န္ခံႏုိင္ေသာ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ရန္ လက္ရွိႀကဳိပမ္းမႈမ်ားတြင ္တုိးတက္မႈ၏ 
အေရးႀကီးေသာ ညႊန္း ကိန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ယင္းကိစၥအားလုံးတုိ႔ကို ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းအေနျဖင့္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားကိုယ္တုိင္ကေသာ္လည္းေကာင္း ႏွစ္ဖက္စလုံးက အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ရလိမ့္ 
မည္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။ 
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ျမနမ္ာစးီပြားေရး ျပဳျပငေ္ျပာငး္လမဲႈအသစ၏္ အလြနအ္ေရးပါေသာအရာမ်ား 
 
တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ကာလၾကာျမင့္စြာ အလြန္အမင္းဆင္းရခဲဲ့ျခင္းတို႔သည္ အစိုးရသစ္အား စီးပြားေရး ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလမဲႈအသစ္ ေဖာ္ေဆာငရ္န္ တြန္းအားေပးသည့္ အဓိက ေမာင္းႏွင္အားျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သယံဇာတ 
ေပါၾကြယ္ပါ၀သည္ တိုင္းျပည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၈၇ခုႏွစ္မစွ၍ဆင္းရဆဲံုးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစခ္ဲ့ရသည္။  
စီးပြားေရး ျပဳျပငေ္ျပာင္းလမဲႈအသစ္၏ အလ်င္စလုိအေျခအေနမ်ားရွိသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံ 
ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈကို အစိုးရ၏ ဦးစားေပးတစ္ရပ္အျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ထားရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရသစ္၏ 
ပထမႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုမ်ားစြာ အာ႐ံုစိုက္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စီးပြားေရး 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈေနာက္က်ျခငး္သည္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈကို ပ်က္စီးေစမည္ဟု ထိပ္တန္းအရာရွိမ်ားက 
သေဘာ ေပါက္ခဲ့သည္။ 
  
လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွစ္၌ အာရပ္ကမၻာတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၀႐ုန္းသုန္းကား အေျခအေနေၾကာင့္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား 
ေသြးပ်က္ ထိတ္လန္႔ခဲ့ရၿပီး စီးပြားေရးျပဳျပငေ္ျပာင္းလမဲႈကို အရွိန္ျမႇင့္ရန္ ၎တို႔အေပၚ ဖိအား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ္အာရပ္ေႏြဦးဟု ေခၚဆိုသည့္ အျဖစ္အပ်က္၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ လငူယ္မ်ား 
အလုပ္အကိုင္ မရွိသည့္ႏႈန္း ျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  
 
၂၀၁၁ ခႏွုစမ္စွ၍ ျမနမ္ာအစိးုရသစ၏္ စးီပြားေရးျပဳျပငေ္ျပာငး္လမဲႈ လပုေ္ဆာငမ္ႈမ်ား  
 
ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပငေ္ျပာင္းလမဲႈမ်ား တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလမဲႈ၏ ဒုတိယအပိုင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  
 
ပထမအဆင့္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး ျဖစ္စဥ္မ်ားကို လမ္းညႊန္ေမာင္း ႏွင္မည့္ လာမည့္ႏွစ္ကာလမ်ားအတြက္ စီးပြား 
ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ၏ သိပၸံနည္းက်အစီအစဥ္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီး မားေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ေျပာၾကားခဲသ့ည့္ ျမန္မာစီးပြားေရးဦးတည္ခ်က္မ်ား အနက္တစ္ရပ္မွာ စိုကပ္်ဳိးေရးကို အေျခခၿံပီး 
အျခားစီးပြားေရး က႑မ်ား ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတိုးတက္ေရးဆိုသည့္ ဦးတည္ခ်က္အား စိုက္ပ်ဳိေရးမွတစ္ဆင့္ 
ေခတ္မီစက္မႈ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အျခားစီးပြားေရးက႑မ်ား ဘက္စံုဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး တို႔ျဖစ္သည္။  
 
ဒုတိယအဆင့္သည္ ယခင္ စစ္အစိုးရႏွင့္ အလြန္ျခားနားၿပီး ဦးသိန္စိန္အစိုးရစီး ပြားေရး ျပဳျပငေ္ျပာင္းလမဲႈ၏ 
အေျခခံပန္းတိုင္မ်ားအနက္တစခ္ုမာွ ျပည္သူမ်ား၏ဘ၀အေျခအေန တိုးတက္ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ဆင္းရမဲြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရးတို႔တြင္ မ်ားစြာအာ႐ံုစုိက္ေရးတို႔ျဖစ္သည္။  
 
တတိယအဆင့္မွာ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရတို႔သည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈပတ္၀န္းက်င္ တိုးတက္ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးမႈ 
တိုးျမင့္ရာတြင္ တိုင္းျပည္ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္ ေခတ္မမီေတာ့ေသာ စီးပြားေရး 
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ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆငျ္ခင္းႏွင့္ ဥပေဒသစမ္်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ျပ႒ာန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပေဒသစ္မ်ားေၾကာင့္ 
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈ ေခ်ာမြတ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ား၊ ပိုမိုလက္ခံ မည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 
ကို ေဆာင္ရြက္ၾက ရန္ျဖစ္သည္။  
 
စတုတအၳဆင့္မွာျမန္မာအစိုးရသည္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းအေျမာက္အျမားကို အေျပာင္းအလ ဲ
ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး  ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းသစ္အေျမာကအ္ျမားကုိ ထူေထာင္ကာ ေရွး႐ိုးစြဲအရာရွိမ်ားကို 
ထုတ္ပယ္ ၿပီး အေရးႀကီးေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးသမားမ်ားကို ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ အထက္ပါလုပ္ 
ေဆာင္မႈမ်ားအားလုံး သည္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလသဲူအဆင့္အတန္းကုိ ခုိင္မာေစခဲ့ၿပီး အစိုးရအရာရွိအား 
လုံး၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး ႏွင့္ပက္သက္ေသာ ေတြးေတာမႈမ်ားကိုအားေကာင္းေစခဲ့ကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားအတြက္ 
အစုိးရအရာရွိမ်ား၏အသိစိတ္ႏွင့္ ထိေရာက္စြာ၀နေ္ဆာင္မႈေပးျခင္းတုိ႔ တုိးတက္လာခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္သူ 
မ်ား၏လူမႈစီးပြားအဆင့္အတန္းကို ျမႇင္ ့တင္ျခင္းႏွင့္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးအတြက္ မ႑ဳိင္ျဖစ္ေသာ အေသးစားႏွင့္ 
အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား (SME) ေနာက္ထပ္ ဖြံ႕ ၿဖဳိးေရးအတြက ္ဗဟုိေကာ္မတီတစ္ရပ္ကိ ု၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ 
တြင္ ျမန္မာအစိုးရက ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ အဖြဲ႕၀င္ ၂၇ ဦးပါ ၀င္ေသာ SME ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးေကာ္မတီကို သမၼတဦးသိန္းစိန္က 
ဦးေဆာင္ၿပီး ဒုတိယ သမၼတႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာ စုိင္းေမာက္ခမ္းႏွင့္ ဦးဥာဏ္ထြန္းတုိ႔အပါအ၀င္ ၀န္ႀကးီ ၂၀ 
ဦးပါ၀င္သည္။  
 
ပဥၥမအဆင္မ့ွာ ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပုိင္ျပဳလပု္ေရးသို႔ အစိုးရက အားေကာင္းေကာင္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး 
တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး၊ စြမ္းအင္၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အျခားနယ္ပယ္မ်ား၏ က႑မ်ားကို အစိုးရ၏ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈမ်ား 
ေျဖေလွ်ာေ့ပးခဲ့ကာအထက္ပါနယ္ပယ္မ်ားတြင္ပုဂၢလိကအရင္းအႏွီးမ်ား ျပည္ပအရင္းအႏွီးမ်ားျဖင့္လပု္ကိုင္ 
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ႏုိင္ငံပိုင္လုပင္န္းမ်ားကို ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားအျဖစ္သို႔ေျပာငး္လလဲိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး 
အခ်ဳိ႕ကိုမူ ပုဂၢလိ က က႑တုိးျမႇင့္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျခင့္ ပုဂၢလိကက႑မ်ားသို႔ခြင့္လိမ့္မည္ျဖစသ္ည္။ ျပဳျပငေ္ျပာင္း 
လေဲရးလုပ္ငန္းစဥမ္်ားတြင္ ပုဂၢလိကက႑အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုဖန္တးီရန္အစိုးရကလုိလားၿပီး 
စီးပြားေရးအတြင္းသို႔ ပုိမုိသက္ ၀င္လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္ေစမည္ျဖစသ္ည္။  
 
ဆဌမအဆင့္မွာ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရငွမ္်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ ဥာဏ္ပညာ၏ 
အခြင့္သာ ခ်က္မ်ားကို အစုိးရက အျပည့္အ၀ယူသြားမည္ျဖစသ္ည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္ဦး 
ေဆာင္ေသာ စီးပြား ေရးအႀကံေပးအဖြဲ႕ကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ကဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ သမၼတသို႔ 
စီးပြားေရးျပဳျပငေ္ျပာင္းလ ဲေရးအႀကံဥာဏ္မ်ားတုိက္႐ုကိ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးေရးႏွင့္ ဆင္းရမဲြဲ 
ေတမႈတုိက္ဖ်က္ေရး၊ ဘဏ္ႏွင့္ ေငြအရင္းအႏီွးေစ်းကြက္မ်ားျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးႏွင့္ပက္သက္ေသာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြး 
ပြဲႀကီးမ်ားကိုလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ျမနမ္ာရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈညီလာခံကိုလည္း ႏွစ္စဥ္က်င္းပခဲ့ကာ စီးပြားေရး 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကို တြန္းအားေပးရာ တြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ရန္ အေမရိကန္ႏွင့္ EU ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားစြာကိုပင္ 
ခန္႔ထားခဲ့သည္။ IMF ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာတည္ျမခဲဲ့ေသာ 
ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအတုိင္း ေငြလလဲွယ္သည့္ စနစ္ကို ၂၀၁၂ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အဆုံးသတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး 
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္က အေမရိ ကန္ေဒၚလာ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာ က်ပ္ေငြ ၈၁၈ က်ပ္ျဖင့္ 
(တုိင္းျပည္တြင္ ေငြလႊမဲႈအမ်ားဆုံးအတြက္ အသုံးျပဳၾကေလ့ ရွခိဲ့ၾကသည့္ ေမွာင္ခုိေစ်းကြက္တြင္ အေျခခံအားျဖင့္ 
တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၈၀၀ က်ပမ္ွ ၈၂၀ က်ပ္ရွိသည္) ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ ေပးခဲ့ကာ ေနစဥ္ေငြလႊဲမႈ အမ်ားဆုံးအတြက္ 
အသုံးျပဳၾကသည္။ ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာဘဏ္မ်ားသည္ Visa ATM ကြန္ရက္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး 
ATM ႏွင့္ E-commerce တုိ႔ကဲ့သို႔ အီလက္ထရြန္းနစ္ေငြလႊမဲ်ားကို စတင္အသုံးျပဳခဲ့ ၾကကာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
ႏိုင္ငံတကာခရက္ဒစ္ကတ္မ်ားေငြလႊျဲခင္းကို စတင္အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။  
 
သတၱမအဆင့္မွာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကို ဆုိင္းငံျခင္းႏွင့္ အမ်ားစုကိုပယ္ဖ်က္ေပးျခင္း 
တုိ႔ျဖင့္ဆြဲ ေဆာင္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ႏိငု္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကို သမၼတဦးသိန္းစိန္က လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း 
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ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ျမနမ္ာအစုိးရသည္ အာဆီယံ၊ အေမရိကန္၊ EU၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ 
အျခားႏုိင္ငံမ်ားထံမွာ ႏိုင္ငံျခား တုိက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ား (FDI) ကို ဆြဲေဆာင္ရန္ အားသြန္ခြန္စုိက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ 
သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာ စီးပြား ေရးပိတ္ဆုိမႈကို ႀကီးႀကီးမားမားခံခဲ့ရၿပီး ေၾကြးၿမီပမာဏႀကီးမားခဲ့ေသာေၾကာင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငသံည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳးိရန္ အရင္း အႏွီးႏွင့္ နည္းပညာမ်ား အသည္းအသန္လုိအပ္ေနသည္။  
 
ျမနမ္ာစးီပြားေရး ျပဳျပငေ္ျပာငး္လမဲႈႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳ းမႈအလားအလာမ်ား- အာရ၏ွ ထြနး္သစစ္ၾကယပ္ြင့္လား 
 
၂၀၁၂ ၾသဂုတ္လတြင္ အသြငက္ူးေျပာင္းေနဆျဲမန္မာ-အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္စိန္ေခၚမႈမ်ားဆုိသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ 
အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ကို အာရွဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဘဏ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ျမန္မာသည္အာရွ၏ ႀကီးထြားတုိးတက္မႈ 
ျမန္ဆန္ေသာ စီးပြားေရး မ်ားေနာက္ကို လုိက္ႏုိင္ၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းသို တုိးတက္ကာ  
၀င္ေငြအလယ္အလတ္ရွိေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာကာ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလမဲႈမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ေနာက္ထပ္ 
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးစနိ္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္လွ်င္ ၂၀၃၀ တြင္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြသည္ 
သုံးဆျဖစ္လာမည္ဟု အစီရင္ခန္႔စာက ဆုိသည္။ “ျမန္မာ ႏိုင္ငံဟာ အာရွရ႕ဲေနာက္ထပ္ထြန္းသစ္စၾကယ္တစ္ပြင့္ 
ျဖစ္လာႏုိင္တယ္ဆုိေပမယ့္ ဒီလုိျဖစ္လာဖုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈကို ခုိင္ခုိင္ျမျဲမနဲဲ႔ မဆုတ္မနစ္ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္” 
ဟု အေရွ႕အာရွ၊ အေရွ႕ေတာငအ္ာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ဆုိင္ရာ ADB ဒုတိယဥကၠဌ Stephen Groff က ေျပာဆုိခဲ့သည္။ 
ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးသည္ အသီးအပြင့္မ်ားဖူးပြင့္လာေနၿပးီ အရွိန္ အဟုန္ရရန္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတကလ္ာကာ 
၂၀၁၄ မတ္လတြင္ကုန္ဆုံးမည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့စီး ပြားေရးသည္ ယခင္ႏွစ္က ခန္႔မွန္ေျခ 
၆ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိးတက္ခဲ့ရာမွ ၆ ဒသမ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တုိးတက္ရန္ေမွ်ာ္ မွန္းထားသည္ဟုလည္း ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္ ေမလတြင္ IMF ကေျပာၾကားခဲ့သည္။  
 
ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ အနာဂတ္တြင္ဦးေမာ့ရန္ အခြင့္ေကာင္းမ်ားစြာရွသိည္။ 
 
ပထမအခ်က္မွာ တုိင္းျပည္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳးိေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ အလ်င္အျမန္ေရာက္ရွိျခငး္ 
ျဖစ္ၿပီး စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းက႑တုိင္းတြင္ ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈလုိအပ္ၿပီး သန္း ၆၀ ေက်ာ္ေသာ 
ျမန္မာျပည္သူမ်ား သည္ စားသုံးႏိုင္စြမ္းအလားအလာပုိရွိလာခဲ့ေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးမႈတြင္ အလားအလာႀကီး 
ႀကီးမားမားရွိသည္။  
 
ဒုတိယအခ်က္မွာ ျမနမ္ာ့စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးတြင္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ုိင္းထံမွာ အေထာက္အ 
ပံ့မ်ားစြာရရွေိသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ပါရီကလပ္ဟု ေခၚဆုိၾကသည့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးအင္အားႀကီး ၁၉ ႏုိင္ငံက ၂၀၁၃ 
ဇန္န၀ါ ရီလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚတင္ရွိသည့္ ေၾကြးမီ အေမရကိန္ေဒၚလာ ၆ ဘီလ်ံကို ေလွ်ာ္ေပးခဲ့ၿပီး ေမလတြင္ 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ျမနမ္ာ့ေၾကြးမီ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလ်ံကိုေလွ်ာ္ေပးခဲ့ကာ အကူအညီသစ္ ယန္း ၅၁ ဒသမ ၀၅ 
သန္း (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၀၄ သန္း) ကို ဆက္လက္ေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာသည္ ႏုိင္ငံတကာအ၀ုိင္းအ၀ုိင္းထံမွ 
ေခ်းေငြႏွင့္ အကူအညီ မ်ားစြာလည္းရရွိခဲ့သည္။  
 
တတိယအခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ေတာင္အာရွၾကား ကုန္စည္မ်ားစးီ၀င္ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရး 
ခ်ိတ္ ဆက္ျခင္းအတြက္ ေနရာေကာင္းတြင္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတည္ေထာင္လွ်ကရ္ွိေသာ စီးပြားေရးဇုန္မ်ား 
စြာသည္ ျမန္မာ-ထုိင္းနယ္ျခားေဒသတြင္ ထား၀ယ္ဆိပ္ကမ္း၊ အိႏၵိယသမုဒၵရာ ကမ္း ႐ုိးတန္းအနီးတြင္ ေက်ာက္ျဖဴ 
ဆိပ္ကမ္း အန္ဒ မန္ ပင္လယထ္ြက္ေပါက္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းအနီးတြင္ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းမ်ားကဲ့သို႔ ေဒသတြင္း၌ 
ထုတ္ကုန္ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရး စင္တာတစ္ခုျဖစ္လာမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစလိမ့္မည္။ 
ယင္းထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားသည ္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးတုိးျမင့္ေစမည့္ ပထ၀ီ၀င္ဆုိင္ရာ အခြင့္သာခ်က္မ်ားအျဖစ္ 
ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာေဆာင္က်ဥ္းလာေပ လိမ္မ့ည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ သယံဇာတလည္း ေပါၾကြယ္၀သည္။  
ျမန္မာစီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအနာဂတ္သည္ ေတာက္ပေနပုံရသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္း၏ျပဳျပင္ေျပာင္း 
234 
လမဲႈ ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလပု္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ စိန္ေခၚမႈအျပည့္ျဖင့္ ခက္ခၾဲကမ္းတမ္းသည့္လမ္းတစခ္ုလည္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ 
 
ပထမအခ်က္မွာ မ်ားစြာေသာ ႏုိင္ငံတကာရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးအေက်ာသ့စ၏္ အနာဂတ္ကို 
သံသ ယရွိၾကသည္။ Transparency International ကထုတ္ျပန္သည့္ ၂၀၁၂ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈညႊန္းကိန္းအရ 
ျမန္မာႏုိင္င ံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ျခစားမႈအမ်ားဆုံးႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေနဆျဲဖစ္ကာ ယင္းသည္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္း 
လမဲႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး တုိ႔၏ ႀကီးမားေသာ အတားအဆီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၁ တြင္ စစ္အစိုးရဆင္းသြား 
ၿပီးေနာက္ အေနာက္ႏုိင္ငံ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားအတြက္ ပြင့္ကာစသာျဖစ္ေနၿပီး ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငသံည္ အျမတ္ႀကီးႀကီးမားမား ရႏိုင္သည္ေနရာေလာ၊ အျခားေနရာသည္ အဆုံး႐ႈံးနည္းမည္ေလာကို 
ေ၀ခြဲမရျဖစ္ေနသည္။ 
  
ဒုတိယအခ်က္မွာ ေခတ္ေနာက္က်ေနေသာ စီးပြားေရးျဖစၿ္ပီး အထူးသျဖင့္ ဘ႑ာေရးစနစ္ကစိၥသည္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလမဲႈအတြက္  ႀကီးမားေသာ အတားအဆီးျဖစ္သည္။  
 
တတိယအခ်က္မွာ တစ္ႏုိင္ငံလုးံရွိ အၾကမ္းထည္ႏွင့္အႏုထည္မ်ားအပါအ၀င္ ယုိယြင္းပ်က္စီးေနေသာ အေျခခံ 
အေဆာက္ အအုံမ်ားျဖစၿ္ပီး ယင္းသည္လည္း စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ ႀကီးမားၿပီး 
ေရရွည္ျဖစ္သည့္ ေနာက္ ထပအ္ဆီးအတားတစ္ခုျဖစ္သည္။  
 
စတုတၳအခ်က္မွာ လုံေလာက္ေသာ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမရွိျခင္းကလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈ အတြက္ ကန္႔သတ္မႈျဖစ္သည္။  
 
ပဥၥမအခ်က္မွာ စီးပြားေရးျပဳျပငေ္ျပာင္းလေဲရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပိုအားေကာင္းလာမ 
လား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားေၾကာင့္ က်႐ႈံးသြားမလားဆုိသည္ပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာက့မုၸဏီအမ်ားစုမွာ အေသး 
စား ႏွင့္ အလယ္အလတ္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ႀကီးမားေသာလုပ္ငန္းအမ်ားအျပားရွိသည့္တုိင္ ၄ငး္တုိ႔၏ နည္းပညာ၊ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈတုိ႔မွာ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ေနာက္တြင္က်န္ေနသည္။ ပုိမုိၿပီးအင္အားႀကီးသည့္ 
ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ၾကဳံေတြ႕ရသည္အခါ ျမန္မာအမ်ဳိးသားကုမၸဏီမ်ား၏ ကံၾကမၼာမည္သို႔ျဖစ္မည္နည္း။ 
ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸ ဏီမ်ား မည္သုိ႔ယွဥ္ၿပဳိငမ္ည္နည္း သို႔မဟုတ္ ဟန္ခ်က္ညီစြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္နည္း။ 
ထုိ႔ေနာက္ ယင္းတုိ႔ကို တစ္ခ်ိန္ တည္းဖြံ႕ၿဖဳိးေအာင္ မည္သုိ႔ျပဳမည္နည္း။ ႏိုင္ငံတကာအားျဖင့္လည္း အေနာက္တုိင္း 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွရန္ အရင္းအႏီွးအလုံအေလာက္ မရွိေခ်။ အေနာက္တုိင္းေစ်း 
ကြက္စားသုံးမႈမွာလည္းနိမ့္က်သည္။ယင္းသို႔အေျခအေနဆုိးမ်ားေၾကာင့္ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးေရးတြင္အေနာက္တုိင္း 




ျမန္မာ့စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈသည္ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈႏွင့္ ျပည္သူအမ်ားဘ၀ယာသာမႈကို တုိးတက္ေစေပလိမ့္ 
မည္။ တုိင္းျပည္၏ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးတြင္ အခြင့္သာမႈႀကီးႀကီးမားမားႏွင့္ ေတာက္ပေသာအနာဂတ္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ 
ျမန္မာႏိုင္ငသံည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို သတိျပဳၿပီး ေရွ႕တြင္ႀကဳံေတြ႕ ရမည့္ အခက္အခမဲ်ားကို ဂ႐တုစ္စုိက္ေက်ာ္လႊား 
သင့္သည္။  
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